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May 30 to June 5, 1866
Excerpts from the minutes of the Synod of the Christian Seceded Reformed Church of the
Netherlands concerning the Van Raalte visit.
ACVR makes an extensive address to the synod, explaining the union of the Classis of
Holland with the Reformed Dutch Church and briefly hints at the reason for the 1857
Secession. He urges also a greater and reciprocal working relationship with the Dutch
Gereformeerde Afgescheiden Kerk, for the sake of missions and for future emigrants to
the U.S.A.
Translation: Henry Ten Hoor; revision: Nella Kennedy,
March 2009]
[File folder 14 — Bruins' numbering system]

Acts of the Synod
of the Christian Seceded Reformed Church in the Netherlands,
held from May 30 to June 8, 1866,
in Amsterdam
Art. 6
The Rev. Brummelkamp gives official notice of the presence of Dr. A. C. Van Raalte,
from North America, and introduces his reverence to the assembly.
Dr. Van Raalte submits a fraternal communication from the Classical Assembly of
Holland (Mich., North America), containing the following:
To the Honorable Synod
of the Christian Seceded Reformed Church
in the Netherlands
Reverend Brothers!
Since our beloved brother, Dr. A. C. Van Raalte, decided in the course of God's glorious'
providence to visit his old fatherland, the Classical Assembly of Holland, Michigan, takes
this opportunity to send by him their Christian greetings and prayers for welfare. We
ourselves are still bound with ties of love and communion to our brothers in the
Netherlands with whom most of us in the past have suffered and struggled. We are and
remain one with you in the Spirit, in our attachment to the doctrine, discipline and
worship of the Gereformeerde church, and in desire to persevere with you in the
confession of the truth as it is expressed in the Formulas of our Church. We note with joy
that your Church2 is active in promoting the spread of the gospel among the heathens; in
the education of those who desire to enter the holy ministry; and in the defense of the
truth in the Netherlands. Although deeply convicted by our shortcomings and our lack of
conformity, we may still confess—to the glory of God's grace—that it is the choice of
our hearts to stand firmly for the Lord and His cause.
May the Lord bless you in your work and may the deliberations of your assembly lead to
the welfare of Zion. Beloved brothers, be assured of our love and communion, and be
commended to God and the Word of His grace.

Holland,
April 18, 1866

The Classical Assembly, named above,
S. Bolks, President
Chr. van der Veen, Secretary

• 1 Aanbiddelijke.
2 The Dutch word kerk can be translated as congregation or denomination in English. Whenever the word
kerk refers to a denomination in this document it will be capitalized.

After the reading of this letter, the President [J. H. Donner] welcomes Dr. Van Raalte,
and, on behalf of the assembly, expresses his joy about the presence of his reverence3 in
our midst.
Dr. Van Raalte thereupon addresses the assembly.
With obvious heartfelt emotion he calls the attention of the assembly to what God has
accomplished. He declares his extreme joy that we are able to meet again after many
years of separation, united in the same faith and in the same hope and love. He declares
that the principal goal of his coming in our midst is to strengthen even more the bond of
Christian love and community, [held] between us and the brethren in North America, so
that the long distance between our locality and that of our brothers may not lead to
forgetfulness. In contrary, since they and we have the same origin, may unity be
preserved by reciprocal correspondence and joint cooperation.
On behalf of the Synod, the President requests Dr. Van Raalte to be seated as an advisory
member in the assembly, which his reverence accepted willingly.
Art. 21
Rev. Van Raalte closed the Second Session in prayer.
Art. 142
Furthermore, there is a discussion about the Church in North America.
The President declares in the name of the assembly his heartfelt joy that Dr. Van Raalte
was present in our midst during this Synod and helped us with his advice and since he, in
the name of his Church, had already declared the desire to strengthen the ties of
fellowship with our Church, the President therefore invites Dr. Van Raalte to enlarge on
the implication of this.
Dr. Van Raalte thinks that as long as the present generation is still living, the bond of
unity will continue to exist, but in order to preserve it for the next generation, continual
communication and correspondence are necessary. Furthermore, in his judgment, it is
probable that many of our members may move to North America later, and thus it is
necessary for those members to know where they can find a church home, and that it
cannot be a matter of indifference to our Church where her members are going to end up.
Thus Dr. Van Raalte concludes that mutual recognition and communion between our
Church and theirs is of great importance. This is especially needed in light of the
developments which have emerged with them also in ecclesiastical matters.

Zijne Eerwaarde. Whenever this title occurs in this document, only the personal pronoun will be used for
ACVR, and other divines, from now on.

Dr. Van Raalte is questioned about their uniting with the Hollandsch Gereformeerde
Kerk [Dutch Reformed Church] and with regard to the ecclesiastical secession that
occurred there.
Dr. Van Raalte briefly summarizes the history of their union with the Hollandsch
Gereformeerde Kerk That Church is, with the exception of some usages that spring from
the character of the country, similar to the Gereformeerde Kerk in the Netherlands, before
1816, in doctrine, discipline and worship. It recognizes the confessions of our Church as
the expression of its faith, and holds on to the Church Order of Dordt.
Further, Dr. Van Raalte declares that the Church maintains no fellowship with
denominations whose orthodoxy they suspect. He cites some examples of that. As a
result, the congregations that emigrated from here to America felt themselves obliged to
join that Church.
With regard to the ecclesiastical secession there, this developed as a consequence of the
various elements that emigrated to North America from here, not due to unorthodoxy, but
it can be imputed to particular issues.
Following this, some brothers posed various questions which he answered with great
willingness and frankness.
Brother Van Raalte explains further that it was his and his Church's dearest hope that a
commission of our Church would come to get acquainted with the [Church in America],
and to come to a conclusion about the conditions there, and that this would lead to
collaboration in missions, etc. After all, experience teaches that meeting and working
together tends to strengthen the ties more than mere written correspondence can.
After having been informed of all this, the President, on behalf of Synod, offered Dr. Van
Raalte--and through him the Church in North America--the hand of brotherhood, and the
Synod declares itself prepared to maintain fellowship with that Church as much as
possible, and to establish this with action.
Emotionally touched, Dr. Van Raalte thanks the assembly for this renewed evidence of
love and affection, and expresses the wish that the tie established here may be the
means—with God's blessing—in recovering seceded and strayed folk in North America
and to restore brotherly love and unity.
In closing, the assembly is asked to sing the third verse of Psalm 134.
Art. 149
Business being concluded, the President takes the floor and directs the attention of the
assembly to the blessings they have enjoyed during the meeting. Peace and love had
dwelt in their midst even during the discussion of some matters on which opinion was
divided. No one became ill or died from that terrible illness that raged around us (and

which, in 1849, during the Synod held then, had snatched away one of the brothers). It
had become evident that we were one in our confession and that we desired nothing but
to maintain the truth of that confession and to promote its dissemination. Moreover, the
President thanked the assembly for the help and cooperation which he had experienced in
the execution of the duties with which he had been charged, and proposed that the
assembly sing Psalm 105:24.
After the singing, Professor van Velzen, as rector of the Theological School, takes the
floor and expresses to the President and the assembly—also on behalf of his colleagues—
his gratitude for the evidence of good will and love shown them during this assembly. He
felt constrained to recount the mercies of the Lord, and recalls that thirty years previously
the first Synod of our Church was held in this city, in a small and humble place, in a
house closed off, amid severe government persecution, at which assembly he and his
colleague Brummelkamp could be present, as well as Dr. Van Raalte, who, at that time a
candidate, had been ordained as pastor and teacher by that assembly. Now present in our
midst as a Doctor of Theology, he continues to labor still to the glory of God's grace.
And now, that same Church may hold its highest assembly openly, in a distinguished
building on one of the most famous canals, numbering 200 ministers already, with a
membership that has grown to almost 80,000. Apparently the Lord saw fit to use weak
powers and limited funds to bring about great things, and therefore he invites the
assembly to sing with him Psalm 72:11....
[Translation; Henry Ten Hoor; revision: Hello Kennedy,
March 2009]
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After the reading of the letter the President welcomes
Dr. van Raalte and expresses on behalf of the Assembly his joy
in having him in our midst.
Dr. van Raalte thereupon addresses the Assembly.
With obvious emotion he calls the attention of the Assembly
to what Cod has accomplished. He declares his extreme happiness
that after many years of separation we may again meet eachother
in love, united in the same faith and the same hope; he declares
that the main purpose of his presence is to strengthen the ties
of Christian love and community between us and the brothers in
North America so that the great distance between us may not

cause us to forget that we come from the same origin but on the
contrary that unity may be preserved by correspondence and
cooperation.
The President, in the name of the Synod, invites Dr. van
Raalte to sit as an advisory member which invitation he accepts
eagerly.
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S
P. HIJK.STERILUIS,
J. F. "WIENS;
g Ouderlingen: H. C. SCII3IITZ,
J. VISSER:
A.
G. DE WAAL,
.de Learners:
Utrecht, •
J. H. WLEItsm.k;
Ouderlingen: W. KARSEMEITER,
W. HORST :
A. S. Erryscii,
de
Learners:
Hood-Holland,
II
fl
J. NENTJES;
Ouderlingen: D. SIVAGERMAN,
W. VISSETt :
J. H. DoNNEn,
Zuid-Holland, de Leeraars:
3. FEI. &UTTER;
Ouderlingen: J. H. HANDWEER,
F. NLIGTEREN:
de
Leeraars:
J. HAVINCK„
Noord-Brabaal,
P. KAPTEIJN;
buderling: A. DEK DEKKER:
0. STEKETEE,
d Leeraars:
ll Zeeland,
H. H. MIDDEL;
Ouderlingen: C. VAK DE Pam;
J. 'JESSE.
' lade waren tegenwoordig de Docenten der Theologische
School: D. D. S. VAN VELZEN, A. BRIDISIELKAILP en H. DE COCK.

Mt de Prov. Gelderland, . de Leeraars:

Eerste

Vocneduratorgew ,. den, 30 Mei.
Art. 1.
De Vergadering wordt geopend door den Praeses der vorige
Synodale Vergadering, Ds. W. A. KOK, die tot dat einde
opgeeft te zingen Ps. 119: 17, 18; vervolgens Ps. 132 on 183
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Art. 5.
De benounden aanvaarden hunne betrekking. De Praescs
wijst, in cone korte toespraak, 'de Vergadering op het belangrijke der werkzaamheden waartoe zij is zamengeroepen, en
terwijl ZEw. ter gelukkige uitroering, der hem opgedragen
betrekking, hare hulp en welivillendheid inroept, gevoelt ZEw.
inzonderheid, zoo voor zich zelf als voor de Vergadering, behoefte aan des Floeren hulp en voorlichting, weshalve ZEw.
de Vergadering llitnoodigt, om zich met hem in den gebede te
vereenigen en 's Ream: zegen over de voorgenomene werkzaamheden af te smeken, waarin lam voorgaat.
Art. 6.

Ds. BRI3DIELKA31P geeft officieel kennis van do aanwe'zigheid
van Dr. A. C. VAN RAALTE., uit Hoord-ilmerika, en stelt ZEw.
am:. de Vergadering voor.
Dr: .vey; RIME overhandigt een broederlijk schrijven van
de Klassicale Vergadering van Holland, (Mel:lg. N. Amerika.)
van den volgenden inhoud:
Aan.-de
Synoie der Chriete Afgescheidene
Gereformeerde Kerk in. l‘Tederland.
Eerwaarde Broeders!
Terwijl in den weg van Gods aanbiddelijke Voorzienigheidonze geliefde brooder, Dr. A. C. till Rum; besloten heeft,
het oude Vaderland te bezoeken, maakt de Klassicale Vergadering van Holland, Mich., van deze gelegenheid gebruik, om
door ZEw. hare Christelijke groele en heilbede over te brengen.
Wij gevoelen ons nog steeds door banden der liefde en gemeenschap gebonden aan onze broeders in Nederland, met wie
de meesten onzer in der tijd geleden en gestreden hebben. Wij
zijn en blijven met U in den geest édn in de gehechtheid aan
de leer, tucht en dienst der Gereformeerde Kerk, en wenschen
met U te volharden in de belijdenis der waarheid, gelijk die

12
in de Formulieren onzer Kerk wordt uitgedrukt. Wij zien
met blijdschap dat Uwe Kerk werkzaam is ter bevordering van
de verspreiding des Evan=lies ender de Heidenen; van de
opleiding der genen die but hebben tot de H.- Bediening, en
van de verdediging der waarheid in Nederland. Hoewel diep
overtuigd van ons gebrek en van onze ongelijkvormigheid,
mogen wij toch tot roera van Gods genade belijden, dat het
de keuze onzes harten is, voor den Heere en Zijne zaak te staan.
De Heere zegene U in. awe werkzaamheden, en geve; dat do
beraadslegingen Uwer Vergadering tot heil van Sion mogen
leiden! Ontvangt, Gel. Broeders! de verzekering onzer liefde
en gemeenschap, ea weest Code en. den Woorde Zijner genade
bevolen.

om als adviserend lid in de "v
welk verzoek door ZEw. welwillend wo..
Art. 7.
•

Art. 8.

De Ilassicale Vergadering voornoemd:
Hcameno,
•18 April 1866.

De tijd tot het houden der zittingen wordt met ratan overleg
aldus bepaald: de voonniddagzittingen maiden gehouln worden
van 9-1 en de namiddagrittingen van 4-3 uur; op Zaturdag
zal alleen voor den middag vergadering worden gdmuden, en
des Maandags zal de vooroaiddagzitting to 11 uur aanvangen.

BOIS; President.
Crat. wr DER VEEN, Scarelads.
S.

Na de voorlezimg. van ,dit stuk verwelkomt de Praeses
Dr. VAN RALLTE, en betuigt in naam der :Vergadering 'zijne
blijdschap over ZEw. tegenwoordigheid in ons midden.
Dr. NAN RAALTE rigt daarop 'het woord tot de Vergadering.
Met blijkbare aandoening des harten wijst ZEw. de Vergadering op hetgeen God gedaan heeft. ZEw. betuigt zijne
innige blijdschap, dat wij elka:nder, na vele jaren van scheiding,
nog wear, vereenigd in letzellde geloof en dezelfde hoop en
liefde mogen ontmoeten; en verklaart dat het voorname doel
zijner komst in ons midden is, om de band der Christelijke
liefde ea vereeniging tussah= ons en de breeders in N. Amerika
naattwer toe to haten, opdat door den verren afstand van woonplants tusschen ons en din broeders niet in vergetelheid kom;
dat zij 'en wij van denzelfclen oorsprong zijn, maar daarentegen
de eenheid, door onderlinge correspondentie 'en gemeenschappelijke zameraverking, bewaard blijve.
De Pracses verzoekt mauves de Synodo aan Dr. VAN RIALTE,

Overeenkomstig het bepaalcle in art. 17 der Synoda can
1857 to Leiden, wordt, eren als in vroegere Vergaderingen,
door den Praeses van alle leden de opentlijke instemming met
de Belijdenissehriften der Gereformeerde Kerk gevraagd, waartoe
de verklaring, .in voornoemd artikel uitgedrukt, wordt voorgelezen. Alle de aanwezige leden geven onbewimpeld hunne volkomene instemming te kennen.

Art. 9.
•

Op voorstel van den Praeses wordt goedgevondm, om de
voorkomende zaken in de volgende orde te behandeen: eerst
de rapporten der door de vorige Synode benoemde Cananissiën
in te winnen; vervolgens die zaken te behandelen, welke de
leer betreffen; dame die welke tot do dienst en runt in betrekking storm; dan de zaken der school te lespraken; en
eindelijk de algemeene zaken.
Art. 10.
De Praeses benoemt cene Commissie van vijf Lee-mars om
.de 'reeds ingekomen, of nog in te komen stdrken en brieven
in te zien, en daarover later rapport uit te Brengen.
De leden dier Commissie

/e/C.

600-ft.

17
voor do wettige Kerkbesturew blijkt, dat de Doop niet bediend
is in den naam van den Drieiienigon God, zulk een Doop
voor geen Doop zal gehouden worden.

Art. 21.
Deze zitting wordt met het zingen van Ps. 106: 2, 3 en
dankgebed door Dr. VAN RAALTE gesloten.

Derde Sessie.

DonderdagSormiddag, den 31 Mei.
Art. 22.

Ds. Brunnivram2 opent deze zitting met het gebed, na het
zingen van Ps. 36: 3.

Art. 23,
De notulen der vorige zittingen vorden gelezen en met
eenigo wijziging goedgekeurd.
Art. 24.
De Ouderling 1V. Ilowsn vertr.okken zijnde, is zijn secundus,
J. A. VAN As, in zijne plaats gekomen, die, th-en- als vroeger
door de andere afgevaardigden is geechied, zijne instemming
met de leer onzer Kerk betuigde.
Ei

.Art. 25.
Het derde lid van art. 1 der Agenda komt nu in behandeling.
Het behelst de vraag: of de Doop . door den Heer &REITER
bediend, wettig is of niet.
De afgevaardigden uit Noord-Hollard geven toelichting.
De Heer SCIIIITER., vroeger Predicant bij de Christelijke
Afgescheidene Gemeente te Broek cp Langemlijk, doch die
wegens onzuiverheid in de leer onder kerkelijke behandeling
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is gekomen, was, voor de beeindiging van zijne kerkelijke procedure uit onze Kerkgemeenschap uitgetreden en had zich eene
zoogenaamde vrije Gemeente gevormd. Van tijd tot tijd keerden
er leden Tan die Gemeente tot de gemeenschap onzer Kerk
terug, wier kinderen sedert zijne afscheuring door hem gedoopt
warm; over de wettigheid van dien doop waren de ouders soms
bewaard. De broeders van Noord-Holland vragen nu, waarvoor
dien door den heer SCIIEEFIR bedienden Doop is te houden.
Na breedvoerige discussion besluit de Synod; om de brooders
Tan Noord-Holland tong te wijzen 'naar hetgeen reeds in
vroegere Synoden, betreftede soortgelijke Oaken, bepaald is.

gemeente van Sluis als vacant worde beschouwd, en dat ZEw.
beroepbaar n-orde gesteld.
Na *breedvoerige discussiën: over die zaak, waarin ook in
overweging wordt genomen, of Ds. Dorms persoonlijk op de
Synode- zal worden ontboden, komt de Vergadering tot het
besluit, om eerst het beginsel te bespreken, dat tot de kwestie
met Ds. DONKERS aanleiding heeft gegeven, en gaat derhalve
over ter behandeling van art. 3 der Agenda.

Art. 26.
Wordt in behandeling -genomen Art. 2 der Agenda. De
Synode onderzoeke en verklare in hoe ver de schorsing van Ds. J. A. DOI-KKR; thans predikant te Sluis,
door de Klasse Warffurn en de Provincie Groningen
wettig zij.
Volgens de toelichting der afgevaardigden van
. Gelderland is
het de begeerte dier Provincie, dat Groningen da schorsing van
,Ds. DONKERS opheffe.
De commissie van rapporteurs* geeft verslag van bij haar ingekomen stukken betreffende die zaak, in verband met de vroeger
reeds door Ds. DONKERS aan alle kerkeraden toegezondene
mededeelingen.
Ook de afgevaardigden van Zeeland geven 'kennis van hunne
bemoeijingen met Ds. DONa'RS, en van de pogingen door hen
aangewend, om zijne zaak op de gemakkelijkáte wijze te beeindigen.
Nog wordt gelezen eeue ingezondene missive van den Kerke- •
raad van Sluis, waarin deze verklaart Ds. DONKERS niet langer
in zijnen onkerkelijken 'weg te kunnen volgen, en dat als
gevolg daarvan de Gemeente niet longer door zijne dienst kan
• gesticht worden; weshalve hij verzocht dat, bij eventuele
herstelling, of opheffing der schorsing van Ds. DONKERS, de

Art. 27.
Art. 3 der Agenda, dat nu in behandeling wordt genomen,
luidt:
De Synode besluit; dat niemand zijn kind ten Doop
presenkeere don zij, die, na gedane belijdenis, als
leden der Gemeente zijn aangenomen; of doe besliste
uitspraak in de kwestie over het doopen van kinderen
van doopleden, opdat die onregelmatigheden in de
Kerk ophouden; ook hoe oud men de kindercn, als nog
in de ouders begrepen, zal opnemen, en den Doop
toedienen, wanneer ze nog niet gedoopt zijn.
De afgevaardigden van Noord-Holland lichten dat artikel
to; waarmede zich die van Zuid-Holland hoofdzakelijk ver- •
eenigen.
In sommige Gemeehten in ons Vaderland wordt den doopleden toegelaten, om hunne kinderen zonder doopgetuigen ten ,
Doop te presenteeren;
andere Gemeenten wordt hun die •
vrijheid niet verleend, maar daar komende worden zij afgewezen, hetgeen verwarring ten gevolge heeft, weshalve het
volgens het oordeel dier broeders de roeping der Synode is,
om op dit punt" eenheid in onze Kerk te brengen.
Dr. VAN Baum dcelt mede, dat de Gemeenten in N.-Anierika
zich in dienzelfden moeijelijken toestand bevinden. ZEw. oordeelt, dat geen kerkelijk besluit in staat zal zijn om zulke
teedere punten uit den weg te ruimen.
. 2*
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het Collegie van Curatoren hunne bevindingen mede te degen,
en vervolgens met dat Collegie de zaak zoo te beeindigen, als
het meest tot voordeel van Kerk en School kan verstrekken.
Ook wordt bepaald om aan de Docenten, in de zaak van de
verplaatsing der School, eene beslissende stem te geven.
Tot leden dier Commissie zijn benoemd D. D. W. H. GISPEN. C. G. DE MORN en de Ouderling W. KAESEMEIJER. De
Secundi zijn D. D. S. H. DONNER en C. STEKETEE.
Even als aan de Docenten wordt ook aan de Leden dezer
Commissie cone beslissende stem toegekend.
Art. 127.
Wordt nog gesproken over Art. 18 der Agenda, luidende:
De Synode authorisers hare Commissie, om, wanneer
door Provinciale Vergaderingen voor deze of gene
Gemeente aanvrage tot geldelijke ondersteuning bij
Buitenlandsche Kerken geschiedt, zulke aanvragen te approberen.
De Vergadering acht dit te moeten overlaten aan het oordeel
der Synodale Commissie.

Art. 128.
Art. 32 der Agenda wordt nu behandeld.
De Synode zorge voor de oprigting van een
Gymnasium, dat van onze Kerk uitgaat: tot vorming van toekomstige Onderwijzers; tot opleiding
van Zendelingen; tot opleiding voor onze Theologische School, of ook tot andere Academische
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inrigtingen.
De afgevaardigden van Zuid—Holland, Gelderland en Utrecht
geven toelichtingen.
Algemeen wordt de wenschelijkheid en noodzakelijkheid uitgesproken om een Gymnasium voor onze Kerk te hebben,
maar de bezwaren aan de oprigting daarvan verbonden. zijn
zoo groot, dat daartoe vooralsnog Diet kan worden overgegaan.
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Om eenigerrnate in de bestaande behoefte voor de Theologische
School te voorzien wordt het voorstel gedaan, om aan die
School een Hoofd-Onderwijzer toe te voegen, opdat de aankomende Studenten niet geheel onbereid tot de hoogere studiën
behoeven te komen.
De Vergadering keurt dit voorstel goed, en draagt de be-.
zorg,ing hiervan aan het Collegie van Curatoren op.
Nog wordt aan het Collegie van Curatoren opgedragen om
te beraadslagen, welke pogingen tot verkrijging van een Gymnasium zouden kunnen aangewend worden.
Art. 129.
Art. 29 der Agenda wordt nu behandeld.
De Syrbode zorge dat er strenger toezicht gehouden worde op het admissie-examen aan de
Theologische School te Kampen, en dat bedoeld
examen niet door Docenten, maar door eene daartoe
benoemde Commissie afgenomen worde.
De Praeses geeft namens Zuid—Holland toelichting. Hierop
besluit de Vergadering om liet Collegie van Docenten en Curatoren op te wekken, om daarop naauwkeurig toe te zien.
Art. 130.
De Onderling D. Sweoraxis sluit deze Zitting, na het
zingen van Ps. 74: 2, met dankzegging.

Zeventiende Sessie.

Vrijdagnamiddag, den 8

Jug..

Art. 131.
De Zitting wordt geopend met het iingen van Ps. 133: 1
en gebed door den Ouderling C. BOSZEL.
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dien breeder, tot op de eersttolgeude Synode, en dus gedurende
drie jaren, cone jaarlijksche gratificatie van f 100 te doen
toekomen.
Art. 140.
De Praeses stelt voor om de verschillende Provinciën op te
wekken, om door middel van de Provinciale Correspondenten
een verslag van den toestand hunner Gemeenten bij elke volgende Synode uit to brengen.
De Synode vereenigt zieh ma dit voorstel van den Praeses,
en wekt daarom door 'dezen de Provinciën op on aan hetzelve
gevolg te geven.
Art. 141.
Verde/ wordt nog gehandeld over de correspondentie met
Buitenlantlsehe Kerken.
De Commissie, die . ten vorige jare de Yereenigde Presbyteriaansclie Kerk (United Presbyterian Church) had bezocht,
berigt, dat zij in de maand Apriljl. een brief ontvangen heeft
van die Kerk,- met uitnotaiging om hare synodale Vergadering
den 11 Mei jl. bij te wonen, of anders eenige schriftelijke
mededeeling te doen aangaande den tegen -oordigen toestand
onzer Kerk; dat zij daarop zulks aan MIN Synodale Commissie
heeft medegedeeld, en haar tevens gewezen heeft op de Vrije
Kerk in Sehotland; dat deze haar daarop die zaak had opgedragen, en zij gantwoord had, dat wij thans gem° Commissie
konden zenden; maar haar uitnoodigden onze tegenwoordige
Synode bij te wonen. Eene korte opgaaf van onzen tegen- woordigen toestand voegde zij daarbij.
' Insgelijks noodigcle zij de Vrije Sekotsche Kerk uit om soortgelijke Commissie tot onze Synode te zenden.
Van do Vereenigde Presbyteriaans.che Kerk is geen nader
antwoord ontvangen, van den Convener echter der Vrije Kerk
een hartelijk sehrijven, inhoudende berigt dat ZEw. onzen brief
ter bekwamer tijde zou bezorgen ter plaatse waar zulks zou
behooren.
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Verder is echter ook van die Kerk geen nader antwoori
ingekomen. De Commissie denkt, dat de reden hiervan zal t
vinden zijn in do voorgenomen Vergadering der Evangelisch
- &Mantic, welke, zoo de Heere nil, in de maand Augustu
dezes jaars te Amsterdam zal gehouden worden.
De wijze waarop beide Kerken Uwe Commissie ten vorigel
jare hebben ontvangen was zeer hartelijk, zij heeft daarvan
der tijil berigt gegeven in de BIZITDZ, en biedt daarvan de
Synode bij dezen een afdruk aan.
De Vergadering dankt de Commissie voor hare mededeelingen
en besluit om het Verslag van haar bezoek in Schotland; te
vorige jare, als bijlage bij de no tulen op te nemen: (Zie Bijlage B.
Art. 142.
Verder wordt gesproken over de Kerk in Noord-Amerik,
De Praeses verklaart in naam der Vergadering zijne hart
lijke blijdschap, dat Dr.- VAN RASITE zich tijdens deze Syno
in ons midden bevonden en ons met zijne adviesen ged.
•heeft, en daar ZEw. namens zijne Kerk reeds de begee
geopenbaard had, om de gemeenschap met onze Kerk na
aan te knoopen, zoo verzoekt de Praeses ZEw. om de mee
daarvan meer uiteen te zetten.
Dr. VAN RIALTE oordeelt dat, zoolang het thans levende
slacht bestaat, de band der eenheid wel zal blijven besta
maar, .opdat die voor het volgende geslacht ook moge -blijj
is bestendige gemeenschap en correspondentie noodig. 0
zullen er later, volgens het corded van ZEw., wel meer
onzer leden naar Noord-Amerika vertrekken, en daar het -;;.:t
die leden behoefte is om te weten, .waar zij in den vre
een Kerkelijk aanknopingspunt kunnen vinden, en he v
onze Kerk niet onverschillig kan zijn waar hare leden
e,
landen, zoo oordeelt ZEw. dat die onderlinge erkenninc,
“.?
gemeenschap onzer en hunner Kerk van groot belang
Vooral is daaraan behoefte bij de verwikkelingen, die 0%k
kerkelijk gebied bij ben ontstaan.
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Verder warden ZET. vragen gedaan betreffende hunne vereeniging -met de Hollandsch Gereformeerde Kerk (Mill. Reform
church) en nopens de kerkelijke afscheiding, die daar ontstaan is.
Dr. vsys 111.tynt dealt de geschiedenis van hunne vereeniging
net de Hall. Gael. Kerk in korte trekken mede. Die Kerk
is, met uitzondering van enkele gebruiken, die uit den aard
van het land voortvloeijen, in leer, tucht en dienst gelijk aan
de Gereformeerde Kerk .in Nederland voor 1816. Zij erkent
de Belijdenisschriften onzer Kerk als de uitdrukking van haar
geloof, en houdt zich in de Kerkregering aan de Dordsche
Kerkeorde.
Voorts verklaart Dr. nag Rittat, dat die Kerk geene gemeenschap onderhoudt met Kerken van welker regtzinnigheid
zij niet overtuigd is, waarvan voorbeelden worden bijgebragt.
Door dit alles badden de Gemeenten, die van hier naar Amerika
vertrokken waren, zich gedrongen gevoeld om zich aan die
Kerk aan te sluiten.
Wat de kerkelijke afscheiding aldaar betreft, die was ontstaan
ten gevolge van de verschillende elementen, die van bier naar
Noord-Amerika waren vertrokken, en niet aan onregtzinnigheid,
maar aan bijzondere oorzaken te wijten.
Vervolgens worden door sommige brooders nog vragen geChan, die door ZEw. met de ineeste bereidwilligheid en openhartigheid worden beantwoord.
Broeder VAN RIALTE verklaart verder, dat bet de innigste
wensch van hem err van zijne Kerk zon zijn, dat eene Commissie .
Van onze Kerk met de Innis° zou komen kennis maken en
zich van de toestanden daar zou komen overtuigen; alsmede
dat er gemeenschappelijke zameniverking in de Zending als
anderzins anogt tot stand komen. De ervaring toch leerde, dat
persoonlijk zamenzijn en gemeenschappelijk zamenwerken de
band der Kerken V•eeli naauwer zamenbond, dan slechts schriftelijke correspondentie.
Na dit alles gehoord en venromen te hebben, reikt de Praesá
namens de Synode aan Dr. VAN RAI= en in hem aan de\
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Kerk in Noord7Anierika de brocderhand, en verideart de Synode
zich bereid, om zooveel mogelijk de gerucenschre met die Kerk
te onderhouden en met der daad te bevestigen.
Met een bewogen gemoed dankt Dr. VAIN Pl
.-SAT-TB de Vergadering voor dit vernieuwde bewijs van liefde en toegenegenheid, en spreekt den weusch uit, dat de band Eer aangeknoopt
het middel moge zijn, om ouder Gods zegen bet gesáeurde
en weggeclivaalde in Noord—Amerika te redden, en de broederlijke
liefde en eenheid aldaar war te herstellen.
Ten slotte wordt door de Vergadering bet 3ae vers van
Ps. 134 aangeheven.

Art. 143.
Eindelijk wordt gesproken over Art. 35 der Agenda, dat van
den volgenden inhoud is:
De Synode benoeme en zende, ten .einde onze
Kerk meer in de Buitenlauden bekend ivorde, eene
deputatie naar de Evangelisehe Allianiie, welke in de
maand Augustus e. k. staat gehouden te worden te
- Amsterdam, om haar onze sympathie met de grondslagen des geloofs, waarop zij gevestigd is, te betuigen en onze groete te brengen.
De Provincie Overijssel licht door zijne afzevaardigden dit
artikel the:
Daar de Synodale Commissie reed4 ten jam 1855, toen de
Evangelische Alliantie ie Parijs vergaderd was, een broederlijk
schrijven aan die Vergadering had toegezonden, was liet de
vraag of onze Kerk, nu die Vergadering dit jr te Auisterdam
zal plants hebben, zich daarop niet door eene Commissie behoorde
te doen vertegenwoordigen.
Na eenige discussie komt de Vergadering tot dit besluit:
De Synod; in aanmerking nemende dat de Evangelische
Alliantie geene kerkelijke Vergadering is, tordeelt het niet
gepast om acne Commissie van onze Kerk denvaarts te zenden.

64
Art. 141.
Nog wordt bepaald, dat voortaan de Synodale Vergadering
met eene redevoering door den Praeses van de vorige Synode,
en bij diens afwezigheid deior den Viee-Praeses, zal werden
geopend.
Art. 145.
De bepaling der -pleats, waar de • eerstvolgende Synode zal
gehouden worden, wordt aan de provincie Zeeland. opgedragen.

Art. 146.
Op verzoek van den Praeses leèst de Scribe de Notulen voor,
die met eenige wijziging worden goedgekeurd.

Art. 147.
Het in orde brengen der Notulen wordt aan den Scribe opgedragen, terwijl ant Praeses en Scribe wordt aanbevolen, de
uitgaven der Notulen op de voordeeligste wijze te bezorgen.
Art. 148.
Voorts worden de kosten verrekend.
De onkosten van deze Vergadering bedroegen . f 168.181
Kosten voor Synodale Commission enz. . . . — 135.76
te zamen . . f 323.941 Elke provincie betaalt / 32.40, Waarmede bovenstaande reke.ningen worden voldaan.

Art. 149.
De werkzaamheden nu geeindiga zijnde, neemt de Praeses
het woord, en wijst de Vergadering op den zegen haar gedurende
hear zamenzijn to beurt gevallen. Vrede .en liefde hadden in
haar midden gewoond, ook waar, in liet behandelen van sommige zaken, zich verscheidenheid van gevoelen openbaarde; niemand was aangetast of weggenomen door die vreeselijke
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krankheid, die rondom ons waarde, on die eenmaal, ten jare 18-19,
tijdens dc toenmalige Synod; een breeder had weggerukt;
het was blijkbaar geworden, dat wij 6.6n waren in belijdenis en
niets enders wensehten . als de waarheid dier belijdeuis te handhaven en aan hare verbreiding bevorderlijk te zijn. Voorts
bragt ZEiv. der Vergadering zijnen dank voor de hulp en medewerking, die hij in de uitvoering van de hem opgedragen betrekking had mogen ondervinden en stelt voor om gezamenlijk
te zingen Ps. 105: 21.
Na het zingen neemt de Docent VAN VELZEN, als Rector
der Theologische School, liet woord, en betuigt ook namens
zijne collega's aan den Praeses en aan de Vergadering
. zijnen dank voor de bewijzen van welwillendheid en liefde
hun gedurende deze Vergadering bewezen. ZEw. gevoelde
zich gedrongen de weldaden des Heeren te vermelden, en
herinnert er aan, hoe voor dertig jaren de eerste Synode
onzer Kerk, in deze stad, op eene geringe en onaanzienlijke
plaats, in een kesloten huis, onder hevige vervolging der
Regering, word gehouden, wear hij en zijn ambtgenoot
BEIDIMELKA3IP toen mede tegenwoordig mogten zijn; alsmede
hoe Dr. VAN RAALTE, toen Kandidaat, die in dezelfde Vergaderihg tot Herder en Leeraar werd geordend, thans als
Theo]. Doctor in ons midden tegenwoordig, tot roem van Gods
genade nog mag werkzaam wezen; en hoe mi diezelfde Kerk
hare hoogste Vergadering op eerie der voornaamste grachten,
in een aanzienlijk gebouw, openbaar mogt houden; terwijl zij
reeds 200 Leeraars mag tellen, en het getal barer leden omstreaks tot .80,000 is toegenomen. Zoo had de Heere zich
blijkbaar van zwakke krachten en geringe gaven willen bedienen, om daardoor groote dingen te weeg te brengen, weshalve
ZEw. de Vergadering opwekt om niet hem te zingen Ps. 72: 11.
Nadat de Vergadering aan dit verzoek bad voldaan, en de
Praescs don Predikant van Amsterdam, alsmede Ds. E. J. SEEGER,
die aanstaanden Zondag de predikdienst made zou vervullen,
verzocht had, om aan de Gemeente van Amsterdam, den dank
der Vergadering over te brengen voor de gastvrijheid aan

Bijlage A.
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haar bewezen, sluit ZEw. de Vergadering met dankzegging
en gebed.
Ten slotte wordt nog gezongen liet laatste vers van den
Avondzang, waardp de broeders heilwenschend en met zegebede
in dit nachtelijke uur (het was reeds half twee) van elkander

VERSLAG van de vorrigtingen der
Synodale Commissie.

afscheid nemen. .
Namens de Vergadering,
J. H. Dol:Bmt, Praeses.
N. H. DOSEER., Scriba.

Tijdens de Synode is de predikdienst op Zondag, den 3 ittnif,
te Amsterdam vervuld:
In de Creole Kerk (ICeizersgraeht):
door Dr. A. C. vas DA&I.TN, des voormiddags
ll Ds. K. J. vms Goon.
avonds
In de Kleine Kerk (Bloemgracht):
.
door Ds. W: H. GISPEN. *
des voonniddags
Ds. B. DE BEY.
If
,/ avonds

Eerwaarde Broeders! .
Volgens gewoonte heeft Uwe Commissie de eer bij deze het
Rapport harer werkzaamheden, bij monde van Ds.. ENTYNGII,
schriftelijk Uwe Vergadering voor te leggen.
De uitgave, aan de Synodale Commissie opgedragen, van het
Verslao- der Synode te Franeker gehouden, is door je goede zorg
van Ds.
° ENTING11 te Amsterdam geschied.
Verder zijn bij Uwe Commissie ingekomen de navolgende
stukken
1. Aanvrage eener collecte ten behoeve der Weduwen te
Urk, die hare mannen in een storm op de Noord-Zee
verloren hebben, dd. 22 April 1363.
Z. Tot het doen eener collecte voor een Kerkgebouw, ten
behoove der gemeente Veenendaui, in dato 2 Aug. 1864.
3. Om ondersteuning voor DIEK Kortr en eenioe andere
Weduwen van verongelukte Visschers te brk
a , dato
23 April 1865.
4. Aanvrage tot het doen van colleeten ter bouwing eener
Kerk in de Anna Pain lowna Polder, den 31 Julij 1865.
5. Tot ver.grootino- en opbouwing der Kerk te Minnertsga
in Friesland, Cato 10 November 1865.
6. Van de Gemeente Lippenhuizen tot bouwina eener Kerk
te Terwispel, Provincie Friesland, dato 11°April 1866.
Op alle deze aanvragen out hulp is door Uwe Commissie
toestemmend beschikt en de aznibeveling geplaatst in onze
kerkelijke bladen /I nn BAZEIN/I en //DE STE3r11. •
Geene kerkelijke stukken zijn bij Uwe Commissie ingekomen
als alleen een brief van twee Ouderlingen der Gemeente
Dedemsvaart, in dato 26 Februarij 1361, azwaren inhoudende
tegen de besluiten der Synode over art. 8, waarop Uwe Commissie zich verpligt gevoelde dien brief ter zijde te leggen,
aangezien zij door de -Synode niet gemagtigd was hare besluiten
te rectificeren, en heeft daarvan aan genoemde broeders schriftelijk kennis gegeven, met verwijzing naar de respectieve
Kerkbesturen.
Wat de Buitenlandsche Kerken betreft, zijn bij Uwe Commissie
geen stukken ingekomen; intusschen heeft zij, ingevolge
besluit
o
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der Synode in Mei 18135, de benoemde Commissie afgevaardigd •
naar de Synodal° Vergadering der Vereenigde Presbyteriaausche
Kerk te Edinbura
&riotland vergaderd, waarvan bet
verslag door de aoctders 13nUMMELKAIrr en DE Cooc in ilDE
3312AIINij is geplaatst.. Ook heeft Uwe Commissie door genoemde broeders 'cent uititoodiging laten doen aan gezegde
Kerk ter bijwoning onzer Synode, thans vergaderd te Amsterdam.
Eu, aangezien de &node te Franeker besloten heeft, geen
verdere aanvragen bij de Regering van ons Land to doen, is
die correspondentie gestaakt en gaat de Hooge Regering, voort
oars bestaan als Kea- te ontkennen, zoodat op cone aanvrage •
tot viering van eon Bededag ter herinnering aan den Slag bij .
Waterloo, door de Regering geen offieitiel antwoord is ingekomen.
Alteen is door Jonkh. Six, te 'sGravenhage, belast met de
redactie van den Sliwts—Almanak verzocht cent- Verslag van bet
ontstaan of Kort Overzigt van-de Geschiedenis der Afgescheiden
Kerk, hare Synodalei Commissie, Gemeenten, Predikanten etc.
waaraan door broeder vax ANDEL is voldaan, en is dat Verslag
geplaatst in genoemden 8/ads—Almanak.
Ook voegt uwe Commissie hierbij een brief van hot Ministerie
van Biimerdandsche Zaken, Lett. A, kennis gevende van den
2253.13 zijnde bet netto bedrag
ontvangst eerier sannma van
eener collecte gedann door Ds. POSTMA in Zuid-Afrika ten
behoove der Noodlijdenden door den Watersnood en op ZEw.
verzoek gestort in 's Rijks schatkist voor het fonds; met verzoek
genoemd stuk Ie bevaren in de archieven onzer Kerk.
En hiermede vermeent uwe Commissie hear Verslag to
kunnen eindigen, terwijl zij ten slotte tot baar leedwCzen kennis
geeft, dat broeder vs.N ANnEr, verzocht heeft, ten gevolge der
demarches der klae Utrecht, bij eene vernieuwde keuze als
lid der Synodale Commissie in geen aanmerking genomen to
worden.
•

De 8111todide Commissie coornoemd,
•

A. S. ENTINGII.
N. IL DOSNEIL.

J. VAN BEEST VAN ANDEL.
Namens dezelve opgemaakt:

, De Seer.-Penninomeeder der Commissie voornoemd,
J. VAN BEEST VAN ANDEIs
MAISMICHT,
den 23 Mci. 18GG.

V LI SL A G
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VU de Kommierie der Cloristelijke ilfgesdehlene Gereformeerde
Kerk, van hoar Lezoek raz Scholia. nd, ien fare 1865.
Kwam onze Kerk in de Maisie jaren in onmiddelijke aanraking met de Vereenigde Presbyteriaansche Keek van Sellotland, ook op onze laatstgeboudene
Synode, ten jare 1863 te Preacher, =gal wij cane konnuissie dier Kerk in haar

snijden. Door de dienst harer waarde dienaren, Dr. Thomson en Dr. Somerville,
sprak zij ons toe, en strekten de avoorden dier broeders tot versterking der
banden tan innige gemeenschap met elkander.
Op hunne dringende nitnemliging benoemde de Synode dan ook onmiddeliik
een kounnissie, can, wanneer gceue censtandiglicaen dit beleunnerden, hare Synode
een volgend jeer in haren Imam le gaan toespreken. De bodergeteekenden als
zoodanig bertoetnd, achtten zich daarmede grootelijks vereerd en hebben dezer
davit met grout genot dozen last cozen vervullen. Door den 'Deere geleid en
bewaard, amulet noch op de reis, noelit in den vreemde bet minste ongerief ben
trof, Lei-inch:a zij zich weer in hun eigen kring. Een verslag van hun wedervaren verlangt zeker de gemeente en de behoefte tan bun hart strekt rich a
naar uit om Let te geven. Gaarne zettea wij er ons toe ook die teak te vertu/1°n, opdat wij de gemeente, in icier dienst wij door Cods goede beschikking
over ons staan, in de gelegenheid mogen stellen eenigermate althans deel te
nemen in het genot, flat 0072 rzis ons been rersehafe. Stiere de neer aan
onze pen en doe Dij ons dit verslag alzoo geven, dat het Hem verheerlijkend
bevemilen atonic en stichtelijk toot de gemeente.
En nu ter zake:
•—
Dear de Synodale Vergadering, aan vie onze last zich strekte, maandag
avond den 15 Mei Z011 werden geopenCen het movijelijk was Om One TS ZOO
iii te richten, dat wij baar konden bijwonen zonder <lea dec.- des liceren lot
den (kg' van Gunn overtocht te gebruiken, namen wij onzen tocht over Harwich
en Louden. Zaturdag 's morgens -ten 11 uur voeren wij van Rotterdam at en
zonden volgens het tarief ten 11 uur le Londen arriveren. 't Werd alter 5
our veer wij daár aankwamen. In deu morgen Tan dien dag woonden wij de
dienst bij in de St. Paul's kerk en ten deck in den Tabernakel aan Spurgeon.
Dogrel Spurgeon at& niet te huh% maar ter zijner terverseleing op het vasteland
zich beyond, zagen wij in zijnen tituemeuden Tabernakel loch een schare tan
' ongeveer 5000 Ineuschen aan de lippen hangen ran een prediker, die krachtig
aandrong op grind en bekeerimi en wiens woord een nitnemenden, eea dubbel
e in tegeuoverstelling met den Epikopaalschez
uitnemenden indruk 'op ons maakte,
vorm van St. Pant's, waar zich ook maar weinie menscben bevonden. Den
volgenden nacht spoorden wij naar Edinburg. 450 -Eng. el/Pen (133 nut) legden
wij af in 11 uren tijds en vendee reder zeer gastvrij ontfaugen bij onzen
waardigen broeder ban Millar, ten der ouderlingen van de gemeente na
Dr. A. Thomson, die den /mist ondergeteckaude met zijn kul/ega
Velzen,-ten
jare 1359, oak reeds even gastvrij en gul had geherbergd.
in den avond van dien dag beware wij ens reeds in 't midden der broederen:
4 h. 500 leerarea en een bijna eren groot getal ouderlingen. Als yam- gewoonte
hick' de Moderator der vorige Spiode erne rede, naar aanleiding van Phd. 3:16,
die een uitnernenden indruk makte. Met algemeene toejuiching weird ea °coigne
woordwisseling de Wel Eerie. J. Marshal tot Moderator benoemd, die omniddelijk
daarop rick in de Chair (den vcorzitterstoel) plaatste en werden de acerb-umheden geregeld.
Als naar gewoonte werd de woensdag avond bestemd voor zending-meeting
in de Coucert-zaal. De donderdag avond %oor het verslag der Kommiasie voor
de Buitenlandselie lierken, en toi het hooren der atgevannligaen van eiders.
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In den loop van den dag hadden wij reeds in een Dagblad de opmerking gelezen, dat Sere week daarom dubbele aandacht verdiende, omdat, 't geen lnissellien
nog nimmer gebeurd was, ook dc Vrije Kerk hare Synode (Assembly) nude
houden. In dat blad werden in een ingezonden stuk de beide Vergaderingen
opgewekt, om een gemeenschappelijk biduur te houden ter bevordering der Vereeniging van de beide kerken. In datzelfde blad was er van een andere hand
een brief, die deze red:wide bestreed, en manila werd beweerd, dat (Et zou zijn
een anticipatie op het werk der Kommissie, die reeds twee jaren voor die zaak
bestaat.
Een der eerste voorstellen, die in de Synode gedaan werden, was dan ook
werkelijk dit, ant de Synode zou besluiten de Broeders der Vrije Kerk tut zulk
een gemeenschappelijken bidstond uit te needigen. 't Werd ondersteund (1)
en ender groote toejuiching aangenomen.
Naanwelijks had, den daarop volgenden donderdag de vergadering der Vrije
Kerk, hare werkzaamheden aangevangen, of zij nam het voorstel in overweging
en insgelijks met groote toejuiching twin De vrijdagavond werd daartoe bestemd
en gelijk de Synode der V. P. Kerk had voorgesteld, de zaal der Vrije Kerk,
die zeker met de gaanderijen mede, 4000 menschen bevatten kab, bestemd tot
plants van zamenkomst.
Wat er dingsdags en woensdao in de vergadering behandeld werd, behoeft
zeker niet te warden genoemd. Het
° waren zaken die in de presbyterian niet
ten einde hadden kunnen worden gebracht en die nu door de vereenigde vergadering van opzieners werden beoordeeld, en met de meest mogelijke vrijheid
en kracht in de grootste orde van weerskanten besproken en beslist. Al die
bijeenkomsten werden geopend met het zingen van een Psalm of een Gezang,
het lezen van een gedeelte van Gods Woord en met het gebed en gesloten met
den Apostolischen zegen. Dit alles werd steeds verricht dour den Moderator.
De Moderator bewaarde slechts dc orde. In geene zaak mengde hij zich immer
in. Een enkele keer gebeurde bet, dat er een zaak behandeld werd, Waarin ook
hij wensehte te spreken, maar dan gat hij zijn presiainm over aan een ander
en nam eerst pleats in 't inidden der broederen.
De woensdagavond zag de mime Concert-zaal zich als gewoonlijk weer vol,
eivol gevuld met belangstellende hoorders en hoorderessen. Een groot platform
vaar achter nog een menigte banken, die hoog oploopen en waar nog een 3 á
400 mensehen kunnen zitten, ontfangt den Moderator, de Rapporteurs en sprekers
en zoovelen uit de leden, die lust hebben zich daar te laten vinden. De meesten
nemen eehter allerwege plants in 't midden der menigte. Ten 6 nar neemt die
bijeenkomst een begin en duurt tot 9 a 10. De Moderator opent met het lezen
van Gods Woord en het gebed.
Bij afwisseling wordt er gerapporteerd, gesproken, gebeden en gezongen. Aan
toejuichingen ontbreekt het niet. En wanneer dan de menigte als in vernikking
of verbazing is gebracht, of tot newel van verplichting om zijne giften voor de
uitbreiding van Gods Kouingrigs: te verdubbelen, en zij daarna oprijst, mannen
en vrouwen te zamen oprijzen, om in biddend en dankend zingen tot God te
naderen, dan grijpt een gevoel u aan, alsof de plants waarin gij vergaderd zijt,
bewogen wordt. En zoo bet ook al waarheid ware, dat iemand meenen mocht
dat dat handgeklap en voctgestatep, dat de stem van dnizende monden en harten
vervangt, wel in de komedie, maar niet in soortgelijke bijeenkomsten paste, ons
dunkt dat hij zulk cenc zendingsmeeting slechts eenmaal behoefde bij te wonen,
om er ten voile mede te worden verzoend.
't Is donderdagavond en wij bevinden ons wear in de gewone zaal. Stel u
haar voor met haar 7 á SOO leeraren en ouderlingen, en daarenboven de gaanderijen vol,' vol vreemden en vrienden, innar die belangstellend luisteren near 't
geen hunne eigene gekommitteerden berichten, zoowel als near 't geen de afgevaardigden van andere kerken bun laten hooren. Ms zoodanig traden m volgorde.
dezen arena op:
(1) 't Werd ondersteund. Wilt voorgesteld wordt en door niemand ondersteund, komt niet in
behandeling Niskustic). Wordt het door èèn lid der Vera. ouderzteunkdrin wordt het behandeld,
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N. Roussel van Lyon,
Dr. Fisch van Parijs,
Dr. Vernier van het Evangelisch Genootschap te Genève, en
ten laatste ook wij.
Hadden onze voorgangers zelve gesproken in bet Eggelseb, wij begrepen dit
niet te moeten doen. Een vreemdeling te hooren in zijn taal, de taal waarin
hij zeker 't nicest op zijn gemak is en waarbij hij rich zoo kan bewegen, dat
men hein ziet niet als een karikatuur van rich zelven, maar weals hij is en in
zijn land is en onder zijn volk, dat is, dunkt ons, zaker het meest eigenaardig
en het meest verkiesselijk. Men heeft er echter niet altijd dc gelegenheid toe,
.en hoe gemakkelijker men zich dan beweegt in de raga dergenen tot wie men
spreekt, des te beter. Ons echter ontbrak die gelrjrenbeid thans niet. Toen
de tweede zoon van den tweeden ondergeteekende, Joh. Brummelltainp pret. te
Thiel vernomen had, dat wij ons gereed ma:kW' out owe rending naar Schotland
te gaan vervullen, bood hij rich aan om zijn zomernisje (1) derwaarts te (hen
en ons te vergezellen. had Lij voor twee jaar met 'yen zijuer broeders een jaar
lang zich in Schotland kunnen ophouden, om zich in 't Engelsch verder te
bekwamen, niets ter wereld had ons aangenamer hrtnen zijn, dan dit aanbod,
want daardoor juist waren wij in de gelegenheid on zonder zorg van verkeerd
te worden verstaan, in onze eigene Inal ons te laten hooren en het door hem
te laten vertalen. Onze vrienden die ten jare ISGO te Hoogeveen of 1863 te
Praneker en te Leeuwarden, in de gelegenheid waren de Schotsche afgevaardigden
alzoo te hooren, hebben zeker nog niet kunnen verzeten, hoe goed zulke toespraken door tusschenkoinst van tolken doel treffen en rich hierin met ons op
't zeerst kunnen verblijden.
Wat wij spraken, vraagt gij wellicht, en 't komt ons voor dit zooveel mogelijk te moeten .inededeclen. Wij zeggen zooveel mogelijk, moan wij 't ja
opgeschreven hadden, maar, toen wij Lemerkten, dox de tijd reeds al te ver
verstreken was om alles te zeggen, wij ons hier en daar nog vat hebben bekort.
Wij sunken Elan in dezer voege:
,,Vaders en Broeders in de Verecuiede Presbyteliamosehe Kali van Sclaotland,
alhier vergaderd in den Naam des Vaders en ars Zoons en des Heiligen Geestes!
Zijt gij geroepen om te waken over een gederize der kudde, die God zich
verkregen heat door zijn eigen bloed; wij verheugen ons zeer it in dat heerlijk
werk in 's Heave kracht te zien arbeiden. Was het een onzer zes jaar vroeger
reeds een onschatbaar voorrecht met zijnen anderen ambtgenoot Ds. v. Velzen
alzoo bezig te zien in het werk des Hecren, ern dubbel voorrecht rekende
hij het ziel' met zijn anderen ambtgenoot Ds. de Cock duor de Synode onzer
kerk ten jare 1863 te worden benoemd om de gereelens van Zusterlijke liefde,
van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kcal: in Nederland ti over te
brengen, gelijk wij het genot hebben thans die t=dt te vervullen. Vaders en
Broeders, liet voorrecht te hebben deze eerwaardige Vergadering te ontmoeten,
lare liefde voor de waarheid en hare kracht in der: Meere gade te slaan; hare
orde en hare vrijheid, rootlet geen band de gewetens bindt of den mond snoert,
lunar aan de andere zijde de meest kinderlijke onderwerping aan den Moderator,
dien gij u zelf naar 's Meerut bestelling hebt vezkozen (2) dit alleen zon de
moeite, die men zich getroostte, om de wateren le klieven dubbel waard zijn.
Maar dear is nicer. Immers het woord door ran hooggeachten afgetreden
Moderator Dr. King ons herinnerd: Waartoe wij ge2.omen zijn laat ons daarin
maw ook ons, bet geldt
naar denselfden react wandelen, geldt niet alleen
ons allen te zamen: steeds gold het, het gold nok owe vaderen. En die
vaderen: Knox, Erskine, Venema, Witsius, wier =amen als zoovele standaárts
kunnen worden genoemd, hunne namen en hunne werken tot op den dag van

(1) Zijn zomerreisje, zeggn w5 met opzet, ale of dat ids ware dat van zelf sprak, en zoo
is 't. Een leeraar geheel het jaar dear sail zijne eigene °writing gebonden, meet noodwendig
van tijd tot tijd stela eens kunnen gaan verrerseben. De ggzcente die niet zorgt dat hij zulks
km,. benadeeli daardoor zeker yids zelven men nog d 3. Lea.
(2) Wij dachten aan 1 Cor. 14: 40.
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heden in line banden en in onze hoiden toouen, hoe goed zij dit woord reeds
hadden begrepen.. En omen wonder rundaren in zich zelven, hadden zij, gerechtvaardigd door het geloof, vrede met God dour Jezus Christus. lint woord,
sedert Luther het Sehibboleth dier Jam, riepen zij malkander, riepen zij der .
wereld toe. Haddon zij etin Beer, iii geloof, een doop, zij hadden ook eel'. •
vijand, één strijd, en bun Hoed, oe dierbaar ook in Gods oog heeft zoowel
Scholl:Inds henvelen besproeid als NeMands bodem doorweekt. En dear de ;
mule:lingo gemeenschap door de kracht van stoom en elektriciteit thans zouveel _
gemakkelijker kan worden nitgeoefend, zou 't wel wonder vreenul zijn, zoo wij
niet eens uit onze moerassen kwarzen opduiken om mve stoute bergen te zien.
En dit genteel te meer, dear owe kerk, door God reeds groat gimiaakt en tot
cene cerc gesteld voor zijnen naam, wel het eerst naar ons heeft willen vragen. •
Onderseheidene nitstekende mamma tinder nice voorgangers zochten ons op. En .
zoo onze tegenstanders in onze ong:n renzen waren en wij in de loinne, zoowel
als ook in onze eigene als sprinkhanen (1), two mannen riepen ons toe:
Weest goeds moods, bet heil is deg Hoeren, de overwinning is zeker." En hoe
goed was ons dat woord. Vaders en Broeders, en Gij alien die God lief hebt,
Gij zult liet verstaan: door Hem er toe verwaardigd voor zijne waarheid ons
in bet gerichte te be geven) konden wij niet anders dim met Luther witroepen:
hier staan wij, God help° ons. Moeten wij loan, wij willen dan vallen met
het woord van God." Maar dat woord is humors het woord, dat under ens
verkondigd is; en gedankt zij de =nu des cenwiglevenden, juichend roepen wij
het nit: vallen Iran dat woord omit, het blijft tot in der eeuwigheid. Maar
wat onderwinden wij ons te zeggen: is het waarheid of is 't een droom, dat dat
woord tot in der eeuwigheid blijft?
onzen tijd wordt gevraagd en dat die vraag
Helaas, helaas, dat zulks not,
door duizenden ontkennend wordt beantwoord. Ontzettende gedachte! Slaan wij
de Schrift op, dim zien wij ealer, dot ook in dozen ons niets overkomt, clan
•
't is van belong,
't geen ons voorzegd is door Apostelen en Propheten,
dat wij zien hoe de ontwikkeling eener enkele dwaling near den afgrond voert.
Wij kunnen niet alles in één oogenblik zeggen. Daarom zij het volgende
slechts aangestipt. Straus en de Subinger school zijn zeker de mannen die den
stoat gaven tot dat voorthollen op de taan des ongeloofs, dat thans de gelled°
wereld beroert. In 't jaar 1817 nu schreef Dr. Bauer in de .51urt send Kra.
dit nadrukkelijk woord: pilot loofilbewijs van den lateren oorsprong inner
ant zij ieder afzonderlijk en nog nicer alien te
,Evangelien blijft altijd
,zamen, zoovele dingen nit liet leven van Jezus op zulk cone wijze viiordragen
»als waarop zij in de werkelijkheia onmogelijk kunnen zijn voorgevallen." Dat
woord an riepen daarop de nurmten der wetensebap, was goo klaar als de dug.
Gij zoudt in Owen Sehotsehen eenvoud kininen vragen naar bewijs roar de
praemisse alvorens de konsekwemie in de Sllogisine toe te stemmen, maar bij
de mannen dier wetenschap, was dit niet meer mmHg. Zij waren tot het aloude
4.v:4 4's4 der Pythagoristen (de Meester heeft het gezegd) teruggekeerd. Er
eathedra te verklaren, wat al
was voortaan dan ook niets Inver noodig dan
of niet mogelijk ware. Ilet wend van Bauer werd allerwege aangenomen, en
geeNploiteerd, wonderen werden camegelijk. Wonderen werden onmogelijk. 'Ow
Jezus, o Volk, was een mouse): geburen niet alInea, maar ontfangen ook als
ieder ander. Hij stied wel, incur stond niet weer op nit de deaden. Zijn
hemelvaart, — onnonzelen Mogen laar nog gelooven, nmar dc wetten der
zwaartekracht lecren kinderen reeds hut onmogelijke er van. Geen wonder don
ook, dat liet mange Engeland zijn Colons°, het vrolijke Franlaijk zijn Renan
en Nederland zijn Béville (2) teverden, die ieder op zijne wijze arbeiden aan
de voltooijing van liet groote week:
(1) non. 13: 33.
(Pa Wij noemden slechts Beyine, ootrtnicd, dat tun imam onder onze vele :ederlandsclie
modirnen we] 't meest in het bnitenl:nd ',skein] is. Dr. Fiseli tun:lei-de ziju buunnan in, dat
Reline eigenlijk een Fransrliman wits en V. ij stemma zulks tor ;tat zijne palinode nangaat.
Stair als man van de nieuwe Leginaden trad hij niet in Frankrijk, maar in Nederland op en
daarom meenen wij juist te hebben ;migrate.

,,de aflevering eener leer, de aanwijzing tenor godsdienst, die de wereld-godsdienst heeten zal, de wereld van het bijgeloof verlossen en den mensch gelukkig
maken; en waarbij men den Christus loslaat en zijn bijbel als een boek, dat
met legenden en fabelen is opgevuld gernst in 't tutnr kan werpen."
Over Ronan en Colenso behoeven wij hier zeker niet te spreken; maar Nederland, ohs Vaderland, alsof het zieh sehadoloos stellen wilde voor den vergeten
toestand, waarin het ziele bmgen tijd bad bevonden, haast. zich zoo 't schijnt,
oin de bonier,des ongeloofs zoo hoog mogelijk op te steken.
limners ienoeuide Beville, predikant te Botterdam. Volgens hem is 't zoo
goed ads uitgemaakt, dat onze aarde eerst cen gloeijende bol was, die na wat
a fgekoeld te zijn, eerst slechts delfstoffen bezat, thit die delfstoffen daarna
planten, die planten dieren en die dieren eindelijk menschen hebben voortgebracht, zoodat gij, waarde Schotten, bij
verlies van uwen Bijbel, it evenmin
als wij op nwe afkomst veel hebt te beroemen.
Vraagt gij of gij uwen Bijbel dan waarlijk kwijt zijt, zoo antwoordt een der
jongste onderzoekers, Prof. Dozy te Leijilen, in overeenstemming met den Duitschen Rabbijn Dr. Geiger.
in zijn berecnid (?) werk: De Drat:Idea fe Meldw, zegt Dozij o. a:
,Daar Esra eene voorname hand heck gehad in de verzameling der OndTestamentische schriften, blijkt hiendt hoe weinig vertrouwen zij verdienen als
het historische berichten geldt, die (TM\ en, ja duizendtallen tau jaren vroeger
zijn voorgevallen. Ook zijn b. v. ge boeken van Mozes van veel later dagteekening:" Dr. Geiger weet ons ook Mier te zeggen, dat die boeken tot twee
eenwen na Christus nog opzettelijk werden vervalseht.
Bad bet Rationalisme vroeger ook reeds, dergelijk vermoeden ingeboezemd,
do christen Professor en de joodsehe Babbijn, brengen ons am op de hoogte en
verzekeren stellig, dal de Israëliten eerst ma de Babylonische gevangenschap tot
het gezuiverd Jehovisine als de dienst Nan den eenigen waren God zijn gekomen.
Zij hebben eerst zekere steenen en boomen vereerd. Daarna hadden zij de
dienst van Bain en Jchovisme on eindelijk eerst het Jehovisme alleen, dotJam-a
voorstelde ender de gedaante van een stier of bok.
Abraham is inderdaad ook niet de imam van een man, maar van een God,
on wel van de steen-godheid, dien de Ismaieten oneltijds als hunnen stamvader
vereerden. Het woord h'arah is ook germ I-raiment:a:1M het beteekent hat De
Abrabams-verhalen zijn nit latere -*fen, toen men de oude steen-godsdienst
zooveel mogelijk poogde uit te wissehen. Zij zijn waarschijnlijk eerst ua de
Babylonische gevangenschap opgesteld. De Daill is de godheid geweest, dien de
Israëliten in de woestijn als de hoogste God hebben vereerd. Aan hem was de
tabernakel gewijd blijkens Amos 5: 25 en 26. Ook de 7e air;
dag;
en omdat men
dien oorsprong tan den Sabbath niet later wilde erkennen,
men dien
met den uittocht
e nit Egypte in verband.
Wij zonden hier nicer kunnen zeggen, maar wanneer wij er alleen nog
bijvoegen, dat sommigen openlijk erkennen, dat zij geen bepaalde gronden
kunnen aangeven voor ton leven na dit leven of zelfs voor het aanwezen Gods,
dan is er genoeg gezegd om te doen uitkomen, dat Holland in de eeuw der
negaties niet ten achter blijft. En dit alles wordt niet alheen uitgesproken in
geleerde en wetenschappelijke werken, znaar bijna de geheele periodieke pers
goat in bare maandsehriften en dagbladen van zulke onacrstellingen en beginselen
uit, en beroept er zich op alsof zij voldingend bewezen, of als het evenzoo vale
aximnata waren.
Daarom dan, Vaders on Broeders, komen wij terug op 't geen wij zeiden:
Wij hebbén door Gods genade één Beer, een geloof, &hie hoop. "Wij hebben
dat :net onze Vaderen, geleerden en ongeleerden, wij alien le zamen.
Immers als ik arm dien edelen Franseliman dent:, die daar in een zijner
straten een processie ontmoet en bij do gewetensvraag: wet moet ik doen
zonder mij schuldig te maken aan afgoderij, het hoogwaardige den priester
nit de band en over de homing der brug werpt, waarop bij 't iihtinoet; of aan
dat tronwije, nit juist 300 jai geleden, in deze tine stad met haar veelbeteekenend: ,Seburk durft gij de mis lc lezen en dat zoo dicht nan wijn oor?"
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den denk ik ook aan ginasehen boer, an eerst 30 jaren geleden in Holland.
Ilij treedt de kerk Linen. Hij dringt door tot vlak voor den predikstoel, Hij.
denkt zeker ban het woord des Apostels, dat de gemeente toeroept, dat er
zware wolven tot. bear zullen inkomen die de 'made niet zullen sparen. Dear
staat hij. HU ziet opwaarts en roept op gebicdenden loon tot den prediker:
„Wolf kom af." Zooals wet te begrijpen is werd de gevangenis zijn deel. De
vijand hild steeds kerker en boei. l3weasheid zou het dus wel zijn hem licht
te achten, maar hem vreezen, dat behoeven wij niet, want de Heer is met ons,
de Hider der beirseharen, sterk en geweldig in den strijd. Daarom heft u. slechts
op, o deuren, deuren ouzer harten, opdat de Koning der eere inga. Stunt en
strijd, slant slechts in zijne kracht. De Heere doet groote dingen. Uwe kerk
strekt daarvan reeds 100 jaren ten krachtigsten bewijze. Uwe zuster de re& bark,
01Is 11let bear zoo dierbaar als onze eigene en wier vereeniging wij biddend
verbeiden, evenzoo. Genii-c, Let Waadiaad, Parijs, ook Amerika langs zoo
Belden weg, lunar ongedacht door God van zijne slavernij verlost, even zoo.
Ook ons Vaderland. De kerk, die wij bij
vertegenwoordigen begun eerst
sedert 30 jaren te ontstaan op soortgelijke wijze als die van Erskine en
Gillespie, maar felt reeds 266 gemeenten. In pleats van ondersteuning van
den Staat kreeg zij op aandrang der gevestigde kerk, die ons verboden had
niet meer te staan voor de me Gods, en voor Zijne waarheid ons niet
sneer in het gericht te begeven, den doop der vervolging, dier vervolging,
die altijd als de moeder der kerk werd geroemd. Ook ons word zij ten
kroon, terwijl titans reeds niemand hear sneer verdedigt 'maar algemeen men
er zich over schaamt. En zijn onze gemeenten over 't álgemeen nog klein
en onaanzienlijk, wisselt de bezoldiging Darer leeraren tussah= de 30 en
150 pound St., met vrije woning, hun gall bedraagt reeds 174. Over 't
algemeen doen zij hun werk onder den kennelijken zegen des Almachtigen.
Armen, weezen en weduwen warden verzorgd ; kerken en pastorijen gebouwd;
en, behalven in hunne kerken, prediken vele predikanten in verder en minder .
ver gelegene buurten in schuren en stallen near het aloude Woord: „maakt de
phials uwer tente wijd en dat men nave gordijnen ullbreide en verhindert bet
niet, want gij zult uitbreken ter rechter- cis ter linkerhand en uw zaad zal de
Ileideneu beerven."
Krachtig werkt daartoe mede hare School ter opleiding van toekomstige leeraren niet 3 Docenten en 55 studenten. Zoo ook de Christelijke Scholen voor
lager onderwijs, waarvan zij reeds een 301.a1 bezit. Nevens onze Kerk staan
nog andere Dissenters. Een kleiner lichaamn van een 20tal gemeenten met 10 a
18 predikanten ; nog enkele vrije gemeenten, waarvan sommigen ook in Darbistisehen zin: allen krachtens de opwekking onzer dagen ontstaan. En wat de
Kerk aangaat, die \ill hebben verlaten en die men inufalis mufandis de (louver'dement sdierk kan noemen, er zijn er in den Intern tijd veld: leeraren in outwaakt,
zondaren bekeerd en in 't algemeen is er veel dorst near de levende
wateren. Zelfs an de Hongescholen vindt men in onderscheiden Fakulteiten
Professoren, die waarlijk God vreezen en voor de mannen der negative wetenschap niet behoeven te wijken. En hoe wij zulks aanzien, kunt gij wel beseffen,
geliefde lot-, strijdgenoten, die met ons de Skill lent van den Oversten Herder
ell Leidsdnan des geloofs, die het kruis heeft verdragen en de schande veraeht
en die gezeten is aan de rechter Laud des troons Gods; die Zijne schulden het
enwige leven get-It, Met een er van verloren laat gaan en geheel de wereld
dat lieflijk woord 'morn laat
7,0 alle gij dorstigen, komt tot de wateren; en gij die geen geld hebt komt,
koopt en eet, minder geld • en zonder prijs, wijn en melk.
En nu, waarde Broedeis en vrienden, weest allen gegroet met een heiligen
grout. Deukt in liefde en in gebed aan Uwe kleine Zuster in Nederland. Zendt
ten volgenden jaar weer afgevaardigden vama Ewe Kerk tot de onze, opdat wij
versterkt Inge]: worden dour het onderling geloof en weest der genade onzes
Gods en Wigmakers bevolen."
Nadat allen gesproken hadden, beantwoordde de Moderator ons in de meest
hartelijke bewoordingen en aerzocht onze broederlijke groete en gevoelens

van innige toegenegenheid over te brengen aan de Kerken, die ons hadden
afgevaardigd.
Ons Verslag nadert, den mijdagavond, 'lien heerlijken vrijdagavond, voor de
voorgangers der beide kerken bestemd, ons in •gemeenschap met elkander des
Huron aangezicht te zoeken. Ieder voelt zeker, ant zulk een avond iets
lmitengewoons moest zijn en buitengewone indrukken te weeg brengen. liet
bestuur der Vrije Kerk had de leeraren en ouderlingen uilgenoodigel our zich
een um voor dat de openbare zamenkomst zon beginnen, in sommigen der aan
de vergaderplaats grenzende zalen to listen Titian tot vriendschappelijk onderhoed. Hoe men inalkander dear ontmoette, kunt gij eeddigermate beseffen,
wanneer gij U cru innigen brocdcrltring voorstelt, die lang malkanders aangezicht en handdruk heeft moeten missen, sneer die men nu op 't onverwachtst
weer geniet. De lionderatallen mengen zich daar dooreen en er is geen onderscheid. Vrije kerk en Vereenigd iresl&eriaansch t 't is alles Ede, én hart en
66ne aid, dat zich nittlrukt als op een feestvierend gelaat. Ook wij bevinden
ons onder de menigte en 't laat zich bijna niet denken hoeveel vrienden en
kennissen ons reeds op 't hartelijkst aanspreken. Het oogenblik nadert en als
van zelve geraken avij in de gnmte zaal, die van bare zuldering de incest uitnemende verlichting doet nederdalen. En nu stelle -men rich die zaal voor
met een duizendtal leeraren, vele honderden van ouderlingen en voorts een
schare zoo groot als het gebouw met mogelijkheid kan bevatten. En die schare
is daar vergaderd om te bidden, vooral ook met oog op de vereeniging van
twee lichamen, die, gescheiden naar den vorm, werkelijk den zijn in leer, tucht
en dienst.
De zaal is vol en er lacerseht eerbiedige stilte. De leiders der bijeenkomst,
aan wier hoofd de leden der kommissien voor de Vereeniging der beide Kerken,
Dr. Candlish van de Vrije, Dr. Harper van de Ver. l'resb., treden even over
8 uur de zeal binnen. Geheel de vergadering staat op. Dr. Candlish neemt het
woord. hij zegt, dat zij, die deze zoo schoone en eeuparig begeerde vergadering
moesten regelen, hebben geoordeeld, dat Dr. Marshall, Moderator der Ver. Presb.
Synode, eerst de Voorzitterstoel innemen en de bijeenkomst openen. en dat principal Fairbairds (1) dan cene stile moest Louden; en dat daarna Dr. Jiro,
Moderator van de Vrije Kerk den Voorzittersstoel zou innemen en Dr. Cairns (2)
de vergadering toespreken.
Dr. Marshall neemt daarop den Voorzittersstoel in, lent Ps. 147, waaruit
door de vergadering wordt gezongen. Ilij leest les. 11 en 12 en gaat daarop
voor in 't gebed. Terwijl dit gebeurt, wordt Dr. Harper ongesteld, hetzij door
aandoening of door de groote warmte, die in de zeal heerseht, on wordt weggedragen.
De "Moderator zegt boe gevoelig hij er over is aangedaan niet zijne grijze
Laren dezen schoonen avond nog te mogen genieten en verzoekt den leeraar der
Vrije kerk Fairbairn de Vergadering toe te spreken.
Hieraan wordt voldaan in een uitnemend woord over „den toestand en de
verwachting der Vaderlandsche Kerk." Toen de spreker geëindigd had, ging
Mr. Balldatyne van de Eugelsehe Presh. kerk voor in 't gelded. Daarna werden
ecnige verzen gezongen nit Ps. SO en kwam de Moderator der Vrije Kerk
Dr. Begg, insgelijks begeleid door cenige broeders, binnen en gar de Heer Marshall hem den Voorzittersstoel over.
•
Daarop zegt de Moderator, dat hem het groote voorrecht te beurt valt,
iemand bij de Vergadering to moeten introdneeren, die volstrekt geen introduktie
behoeft van wege de algal-demo hoogachting, die Lij sedert lang reeds geniet,
Dr. Cairns van Benvielc, en neodigt hem nit het woord tot de Vergadering te
voeren. De haisterende menigte hoort daarop nee voortreffelijke rede, maarin

(I) Van de Vrije kerk.
(2) Van de Verna. Presbyt. Kerk.
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,de toestand der godsdienstige wereld buiten liet Vaderland" wordt geschetst.
Ten slotte bedankte de Moiler:tor de beide sprekers voor bunne nitnemende
toespraken en zeide, dat hoc inter men den tegenwoordigen toestand der wereld
gadesloe:J, men des te nicer dorrdrongen werd van de wenschelijklmid der Ven
ecniging der Presbyteriaansehe
Tea Nile zong de Vergadering Ps. 1:33, sprak de Moderator den zegen uit en
blijde en goedsmoeds oa er alles wat de Heere zijn yolk gedaan had, verdict men
eindelijk de zaal. Ook wij mosten haar ten vlotte verlaten, maar twijfelen niet
of die bijeenkomst draagt nit:lemma vruchten.
't Zal zeker niernand verivonlren, dat er ihij alles, vat wij zagen en hoorden
een vuur in ons binnenste ontlnaudde en dat wij zeer begeerig waren geworden
ook de Vergadering yesembly) der Vrije Kerk te mogen triespreken. Dear
kwam de gedachte bij, dat bet, wanneer wij zulks niet deden, schijnen kon,
alsof wij jegens haar niet broedrzlijk gezind waren. Toen onze Synode ons als
hare KOMIlliSSie benoemde, kon zi3 mkt voorzien, welke treffende oogenblikken wij
dear in Edinburgh juist zouden Loorbeengen, maar zoo zij 't geweten had, bad zij
ons immers opgedragen ook
Kerk hear grotto in den Heere over te brengen?
Maar hoe zouden wij 't dan serantwoorden, indien wij niet bet uiterste deden
om ook tot hear het woord te mogen ridden? Ook de andere afgevaardigden
die in de V. P. Kerk gesproken hadden, zonden daar spreken.
Deze en dergelijke gedacht openbaarden wij aan deze en gene vrienden.
Allen waren van 't zelfde gesoden. Niemand twijfelde of de Broeders der
Vrije Kerk zouden, ook zeer ganne ons outfangen.
Onze gastheer stelde ens vow die zaak met Dr. Harper te bespreken, bij
wien wij den volgenden maandag op het diner gevraagd waren.
Tegen de gewoonte in moesten de Synodale zittingen der Ver. Presb. Kerk
worden verdaagd tot de token.% week; en, daar de meeste leeraren in hunne
gemeenten moesten wezen, was er' 's Zaturdags geene voortzetting der Synode. .
Onze vriendelijke gastheer stela ons voor dien deg met hem naar zijn buiten.
plaats te rijden en tersehafte ins ern recht genoegelijken deg. Zijn huis op
een hoogen berg, had bet uitzicht tegen een, die nog veel bowier was en welks
opperste zich verldef boven de ling drijvende wolken. Alles was °daar comfortable,
zooals men 't hij ecu Sehotsch 'Gentleman verwachten mag.
is Zondags smorgens bezochtim wij de Zondagsschool van onzen gaslheer; en
hoorden daarna in de kerk van Dr. Thomson. die van huis was om de Synode
der Waldensen bij te wonen, ern heeraar, wiens naam wij ons niet herinneren,
die een preek hield meer beparld voor het opkomend geslecht; 's middags Dr.
Fisch van Parijs en 's avonds Ingaven wij ons weer naar de concertzaal. Dr.
Simson, Prot in de medicijnen louden wij dear in den Voorzittersstoel en nevens
bem at of 5 mannen con te numa cone bijeenkomst le leiden, zoo als ook Itichard
Weaver er velen houdt. De zeal was weer vol met menseben. Onder de sprekers
en bidders — mannen die kraelnig bekeerd en als 't ware midden uit de wereld
gerikt waren — beyond zich tole een Lord. Beurtelings spraken -of baden zij.
Dergelijke bijeenkomsten zijn zeer opwekkend en stichtend, en wij wensehten ze
zeer ook in ons Vaderland. Daartoe nitgenoodigd, blijft hij, die lust heeft na
het eindigen der vergadering owe zijn zielstoestand aangesproken te worden,
slechts op zijn plaats zitten.
ongenblik, dat voor de eeuwigheid van
beteekenis is, wordt er dan nog gesleten en menig woord door een hongerende
ziel tot hare vertroosting gehoord.
Dr Harper had intussehen maim dijks ons verlangen vernomen of hij deelde
het mede aan een let-raar der Vaije Mirk, die 'net ons bij hem liet midtlagmard
gebruikte en nam op zich die nok in orde te brengen. Ten belmorlijken tilde
coil Vingen wij dan ook tien brim -fit tan den Convener der koloniale en vastelandskommissie, waarin ons berieht werd, dat onze komst zeer aangenaam zon zijn.
Ook hier was het dot:denier:1mnd, dat de rapporten betrekkelijk zending etc.
werden gelezen en treden itaaran de onderscheidene sprekers op. 't Waren
dezelfden als in de Ver. Presh. Kerk. Toen de beurt aan ons gekomen was,
winger: 1 ij weer ripen om deur tussehenkomst van onzen tolk let woord te
mogen Men. Wij spraken ongener aldus:
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Traders ea Breeders/
„Hodden wij liet voorrecht vrijdagavond in deze zelfde zaal tegenwoordig to
wezen, onvergetelijk blijft ons dat. oopublik. De grootc Hooppriester des
Nieuwen Veil-Kinds bad in de 'lagen zijns vleesehes: Vogler ik wit dat zij alle
zijn, gelijk gij in mij en ik in ur en daar zagen wij it met uwe duizend.fallen bier te =mien, am als zijne jongeren hem te meeker: die bede te vervullen.
Wij hoorden uw pled= en toespmken en vereenigden ens met u veer den troon.
Kan het u verwonderen, dat wij een innige begeerte voelden ontbranden ook in
uw midden onze mond te mogen openen en getuigenis te -germ tan onze gemeenschap met n in den Henn Jezus Christus? 't Is waar, wij werden door onze
kerk niet gezonden tot de Ewe, mars tot. de iVereenipe Presbyteriaansehe,
met wie wij in de laatste jaren h aanraking gekomen waren. Maw onze kerk
wist niet en kon vooruit niet weten, dat wij de onistandighedeu loer vinden
zouden, gelijk zulks werkelijk het geval is. En voorzeker zouden wij niet
weten hoe ons te verantwoorden, hetzij Jan voor ons eigen geweten, hetzij
voor onze kerk, indien wij niet zelfs de uiterste pogingen hadden aangewend
de gelegenheid er toe te verkrijgen. Door de tusseheniminst van onzen waarden
vriend 'Dr. Harper en de voorkomendheid van uwen Moderator hebben wij dat
echter niet noodig gehad; want naanwelijks hadden nu onze begeerte er toe
geopenbaard, of met de nicest mogelijke welwillendheid werden wij ontfangen,
staan thans reeds op deze liefelijke plaats cu maken ons gereed n toe te spreken.
En nu Breeders, ,wanneer de Mere de gevangenen Sins wederbrerigt, zijn
hare kinderen doorgaans als die droomen. Hun mud wordt dan vervuld met
lachen, hun tong met gejuich." Ook wij hebben zulk een tijd beleefd, Gij,
7400wel als wij. Daar wordt echter bij ecn van de propheten gevraagd of een
natie ken geboren worden op an dag, een volk in an oogenble en zoo gaat
het doorgaans ook met de Kerk van Christus. Van hart tot ban en van Jinja
tot huis placht zij zich slechts to ontwikkelen en van lieverlede te openbaren;
maar, wanneer wij zien wie gij zijt en hoe God almachtig G in het levee riep,
dan zeggen wij: daar week het van den gen-enen regel af. Die Kerk, de Vrije
Kerk van Sehotland, in een cogenblik stond zij daar, op een enkelen dag trad
zij, — en trad zij greet en aanzienlijk, — in de wereld te voorschijn. Onmogelijk is liet ons uit te drukken, wat wij gevoelden, toen de mare daarvan
door ons vernomen werd. En toen zij vernamen, dat bet de Koninklijke
heersaappij van Christus was, waan-oor Gij in Gods kracht den strijd heat
aangebonden, klom onze verbazing, dankzegging en bewondering al hanger en
honger. Gij zult dit zeer goed :begrijpen, wanneer wij li eenigermate zullen
hebben bekend gemaakt met onzen ounprong, met hetgeen wij zijn en zoeken.
Een limited jaren, war dot God Uwe Kerk in het leven riep, deed hij 't ook
de onze. Zij is even als de Uwe, trucht van dien levenwekke.nden adem des
Heiligen Geestes, tegenover dien des ungeloofs en der wereldzin, die allenvege
zijnen weldadigen invloed voelen hat; en de aanleiding er toe was ook bij ons
- gene andere, dan de strijd voor de Koninklijke heersclumpij van Christus in
't midden zijner gemeente. Zij geeft zich den naam van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk. Dien Nan Gereformeerd, omdat zij niets anders
is of wezen wil dan de voortzetting der Kerken der Hervonning in Holland.
Dien van Afgescheidene, anklet zij hij hear uitgaan uit de Gonvernements
Kerk verklaarde overeenkomstig hare belijdenis ,,te verwerpen alle menselidijke
vonden en wetten, die men zou ningen invoeren om God, te dienen en de
konseientien te Linden in wat manier het ook mule mogen zijn en daarom
zich af te scheiden van degenen, die niet tau de kerk zijn." (I). Zij houdt
den ook de aloud° belijdenissehriften der Ilervorinde Kerken in Nederland hoog
omhoog en Mend er rich bij vernieuwing aan vast. Tram tueht en dienst is
zuiver Presbyterian:mil. Wij hebben leeraren, ouderlingen en diakenen. Wij
hebben ooze kerkeraden, klassen, provintiale en algemeene Synoden. Op de
vraag, of wij juist noodig Leaden ons af te scheiden, wordt bet antwoord. bij
(1) Zie ant. 27-29 der Nod konthede.
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ons, even als hier, verschillend gegeven, en titans in bijzonderheden daarover
te treden, dit zou zeker veel te veel van uwen tijd gevergd zijn, maar een
paar opmerkingen zullen ook genoegzame inlichting geven. Onze groote staatsman Groen van Prinsterer, en dien wij 't ons eene eere en voorrecht rekenen
onzen vriend en broeder te noemen, verklaarde ten jare 1337 in eene uituemendo
brochure: de Afgescheidenen &liken zich afgescheiden van het kerkgenootschap
om te kunnen blijven bij de Kerk. Hij voegde er bij: „mijns inziens ten
onrechte." Rekent men hem in 't algemeen een man van strikte waarheidsliefde en juistheid in zijn oordeel, hij kan in dezen zeer zeker niet gerekend
worden partijdig voor ons te getuigen. Op de vraag wat hij door „kerkgenootschap" verstaat, in onderscheiding- van „kerk" is zijn antwoord hetzelfde, wat
wij er door verstaan. Het is de vorm, de vormelijke daerstelling van 't geen
onze eerste Koning uit liet huis van Oranje na de verdrijving van de Franschen
in 1315 aan ons Vaderland nstf op kerkelijk gebied. Die Koning meende het
goed. De kerk, die vervellen kerk oprichten en hare bijna niet bczoldigdo
dienaren goed bezoldigen, ziedaar zijn oogmerk. Hij begreep echter niet, dat
de kerk geen stantsinachine is. Hij meende haar wetten en inrichtingen to
moeten geven en gat bear die bepaald naar zijne wijsheid. Hij benoemde een
direkteur voor die zaken en een Synode, zonder er erg in te hebben, dat dit
ten eenemale indruischrn tegen den regel door God gesteld. Er waren wel twee
klassikale vergaderingen, die hem waarschuwden, en, als eenmaal de priester
Azarja den Koning Ezzia, toeriepen:
„Slaat uw handen, o Rolling, niet aan de arke des Heeren," maar het cenig
antwoord dat daarop zijnerzijds gegeven werd, was, dat hij die klassen bevel
zich te ontbinden, terwijl zij, helaas, slap genoeg waren out het te doen.
Die inrichting nu noemt Groen van Prinsterer, en wij met hem, het Kerkgenootschap. In dat genootsehap leefden ook wij, maar bij 't handhaven van
de waarheid tegenover den leugen, bij 't handelen naar de beginselen der Gereformeerde kerken, geraakten wij in konflikt met de kerkelijke reglementen en
handhavers daarvan en werden onderscheidene leeraren in onderscheidene oorden
onzes Vaderlands, near aanleiding van onderscheidene gebeurtenissen en op
onderscheidene tijden, maar binnen weinige maanden, ontzet van hunne bedieningen. Dit gebeurde in de jaren 1834-1836.
't Een en antler gaf aanleiding, zeggen wij, tot het ontstaan onzer gemeenten,
doch ook slechts aanleiding er too, De ware oorzaak lag in de vijandschap der
ongeloovige en heerschende partij tegen dc waarheid. Dat de waarheid bij vex.nieutving gepredikt werd, kon zij niet ankles'. Een groot getal van gemeenten
openbaarde zich dan ook weldra over geheel de uitgestrektheid van ons Vaderland. Vanden die gemecuten hij liner eerste optreden geweldigen tegenstand en
zelfs vervolging, bij 't ophouden der laatste is ook de eerste veel verminderd
en nemen zij van jeer tot jeer toe in aantal en kracht. 't Getal onzer leden
wordt thans op 70,000 geschat. Dat der kerken bedraagt 266, dat der leeraren 174. Ook Labels wij een Theologische school met 3 leeraren en 55
studenten, alsmede een 30ta1 scholen voor lager Christelijk onderwijs.
Op de vraag of de kerk, bet lichaam der kerk, als zoodanig, die wij verlaten
hebben nog eene belijdenis heeft ia het antwoord: geese; ten zij dan, dat men
dit hare belijdenis rekent, dat zij belijdt er geene te hebben. Men kan dan
ook in dezelfde kerk op denzelfilen predikstoel twee en meer onderscheidene
predikanten hooren, die malkanders kollega's zijn in al hun werk, waarvan de
een b. v. de opstanding en hemelvaart van Christus hartelijk gelooft en krachtig
verkoudigt en de ander openbaar verklaart, dat dat alles maar vroom &drag
is of legende.
Er is enter ook Lunen onze kerk allenvege reel opwekking. Nog mar weinige
dagen geleden vergederde een tal van 00 1 70 predikanten van dat kerkgenootschan, na reeds meermalen dit te hebben gedaan, mar verklaarde thans openlijk:
„Zooals het thans is, kan bet, snag het niet langer blijven. Wij zeggen de
gehoorzaamheid op aan elke net, die mis verhindert overeenkomstig onze belijdenis
te leven, en wij zullen, ook tegen de reglementen in, de gemeenten die onder
de sunlit van ongeloovige leeraars zuchten, bijstaan."

Zij richten ook een Gymnasium op tot opkweeking van jongelingen voor de
Theologische studiën en spreken er van om rich nan de Akademién te onttrekken, wear alles verpest en verward is. Verliest en verward zeggen wij, hoewel
dit niet wegneemt, dat ook :Ian die Akedcmitin professoren zijn, die waarlijk
God vrcezen en krachtig voor de waarheid uitkomen.
Wij hebben zoo even gezegd, dat onze Kerk ook reeds een 30ta1 sebolen voor
lager onderwijs bezit. Om dat gezegde duidelijk te maken, moeten wij hierop
even terug komen. De toestand van bet lager onderwijs is in ons land deze:
Tallooze scholen, die in de dagen onzer Vaderen van de Kerk waren uitgegaan,
bedekten allerwege liet land. In den tijd des ongeloofs liet de Kerk die scholen
bijna allerwege .los. Als een vennarloosden en onbeheerden boedel trok het
burgerlijk bestuur ziele die in 't begin dezer eeuw nail, maar 't was de eeuw
des ongeloofs die zulks deed, het begin dezer eeuw. „Geene andersdenkenden
ergeren," ziedaar het voorschrift, dat zij bet Christendom Lmfl
Gedurende de eerste helft onzer eeuw, is die zaak bijna zoo voortgesleurd
tegenover de vele klachten, zoowel van ons als van de Roomseheu; maar ten
jare 1357 is er een wet op liet scboolwezen in 't leven geroepen, die dat voorschrift, die die lens onvoorwaardelijk als Wet sanctioneert. Van dien tijd af
• wordt de Wet streng toegepast en moet liet Christendom als zoodanig bepaald
van die school geweerd worden. Gij snoogt er niet langer met nicer eerbied
van den Hecre Jezus Christi's spreken, dan van een Rabijn of van Socrates;
en geen Roomscbgezintle, geen Jood, geen Moderne mag er worden geërgerd.
Hat zulke scholen gene Christelijke scholen zijn, geen scholen wear Christenen
rich mede kunnen of mogen behelpen, hetzij dan voor zich zelve hetzij voor
hun volk, is zoo klaar als de dag. Christelijke scholen daartegen oprichten,
ging vroeger eater zeer moeijelijk, maar sedert het jaar 1857 is dit bernaar
opgeheven. Wanneer een onderwijzer den vcreischten rang heeft en een bewijs
en door wien ook gesteund,
van goed zedelijk gedrag, dan kan hij, waar In
een school oprichten. Onze gemeenten bevlijtigen zich er dan ook op, gelijk
de nood er ook toe dringt, Christelijke scholen op te richten en gelijk wij
zeiden, door onderscheidene gemeenten zijn er reeds een 30tal daargesteld.
Allerwege vereenigen zich Christenen tot de daarstelling van mill:a scholen,
en bestaan er werkelijk reeds 138, terwijl nog vele anderen mogen worden
verwaeht.
Maar dit niet alleen. Onder de leiding van onzen nitstekenden staatsman
Green van Prinsterer is eene vcreeniging opgericht van Christenen, die reeds
3300 leden telt uit de onderscheidene Protestantsche geziudheden, en 1000 begunstigers. In do 4 eerste maanden van dit jaar waren hare inkomsten reeds
geklommen tot ! 20,000. Werd daartegenover op onze vergadering in April jl.
gebonden een te kort te gemoet gezien van f 2000, en zou menigeen dit als
een ongunstig tecken beschouwen, de Christenen in Sehotland denken er zeker
een gunstig teeken bescbouwen,
anders over en zullen het met ons wel
indien men in de zaak des Hecren sneer durft uitgeven, den men heeft ontvangen.
Daze verecniging richt echter gene scholen op. Waar die opgericht worden
en men zulks verlangt, daar ondersteunt ze. Zij oudersteunt ook onderwijzers
en kweekeling-onderwijzers, zoowel als Christelijke inrichtingen tot hunne opleiding. In de hand van God is zij en kan zij nicer en sneer een uitnemende
kracht worden ten goede, want niet Luther moeten wij zeggen:
ail men de Christenheid weer op de been helpen, shin moet men met de
,,jeugd beginnen."
En nu, Vaders en Broeders, weest hartelijk gegract en dèr genade bevolen.
•
God abnaiddig, de God Abrahams, Thanks en Jacobs hoede U. Hij hide U
verder op de baan, waarop Hij U bracht en waarop Gij met zooveel vreugde
wandelt. Belijdt Zijn
en dient den Heere Jezos Christus in liet Evangelic,
Hem die Oils koeht niet suet goud of silver, maar met zijn dierbaar bloed.- Gij
hebt reeds veel gedaan, niet alleen tot verbreiding van Zijn Woord, maar ook
tot opwekking van minderen. Ons althans, Hollanders, — die voor weinige jaren
niet veel wisten van iets te geven voor 's Hecren zaak, gewend als wij waren
em to leunen op de onderstenning van het Gouvernement en de interesten van
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goederen, door vrome vaderen gegeven I — het voorbeeld van de Schbtten en
de Baglichen heeft OILS leerca germ en leaf. liet ons nog, modat ook in dezen
veel vooruitgang bij ons is. Gedenkt onzer Kerk in liefde en voor den troon
der genade. Hartelijk dank, Waarde Moderator voor de gelegenheid ons verschaft, deze Vergadering te hebben. mogen toespreken.
'
En nu ten slotte nog een woord, dat wij als de vervulling van eon door velen
lang gekoesterden weitsch met blijdschap
mrymn beroepen:
llet kleine Holland is reeds bezig de bijeenkornsten
der Evangelische Alliantie
b
voor te bereiden en noodigt de Christenen uit de geheelc wereld vriendelijk uit
die ten jare BOG te Amsterdam (of in den Haag) te komen bijwonen".
Ook in deze Synode (Assembly) werden de toespraken der Buiterdandsche
Afgevaardigden en der Broederen uit Holland in 't bijzonder door den Moderator
op 't hartelijkst beantwoord en zij verzocht de gevoelens van hartelijke gemeenschap en belangstellim. der Vrije Kerk in de Inman haar over te brengen.
Oolc deze avondstond
c was OM groet CU ICU twijfelen niet of zij zal dienstbaar
worden in Sehotland meerdere bekendheid te geven net den godsdienstigen toestand van ons Vaderland.
Wij hebben getracht do waarheid te vermelden en noch ter cone noch ter
andere zijde ons scluddig te maken eau overdrijving of verkleining der genade
Gods. Noch in due noch in de andere Synode spraken wij een enkel woord
over Rome. Niet dat It ij met opzet zulks nalieten, lunar wij hadden reeds veel
over Rome gehoord nit den mend van onze Frausche brooders. Zoo zeide
Dr. Fisch, dat liet zijue volle overtuiging was, „dot het met het Papisme (Popery)
in .de harten der Frausche Natie uit is, en dat er dadelijk een honderdtal
gemeenten zonden ontstaan in plaatsen, waar thans geen enkele Protestant is,
indien men maar in staat was zoovelc leeraren te leveren." En wat ouzo
overtuiging aangaat: wanneer men het maar vrijlaat, zoo als in Noord-Amerika
dan kan Rome niet tieren. Het doet zulks het Lest, waar het eau de cene zijdo
niet al te vrij gelaten worth en aan de andere uit 's lauds kas bezoldigd. Do
vrijheid ken het zoomiu verdragen als het licht. Wij vertronwen, dat de Heer
zelf wel niet Rome zal afrekenen en het verdoen door den adem Zijas mends. —
Na dezen stond nn rekenden wij onze tank volbracht. Hartelijke uitnopaigingen op Break-fasten en Dinners getuigden van de hartelijkheid onzer Schotsche
vrienden. Een er van snag niet onvermeld blijven. Het was dat bij den Gekoutmitteerde voor de Buit. Zending der Vrije kerk van den laatsten vrijdagmorgen.
Aldaar toch hoorden wij nog eon uitnemend verslag over Italia, aimed& een
over Hongarije.
Op dringend aanzock van onzen gastheer spraken ook wij nog de ten getale
van meer cidan 100 aanwezige glisten dear verzameld toe, en wezen op het
onschatbaar voorrecht der genade Gods in Christus Jeans al zijn volk bewezen.
Het Breakfast van den Moderator op zaturdag morgen moesten wij zelfs opgeven,
omdat wij Wyr den dag des Hoeren en rainier at te zware kosten gaarne te
Linden wilden arriveren. Op onzen tocht behoedde ons de Ifeere. Te Londen
varen wij in bet 'Private hotel gelogeerd van den ricer Stabb N. 24 old Fisch
street, dat wij om zijne goedkoopte en Christelijk huiselijk verkeer eI onzen
vrienden aanbevelen. IVij bezochten Ds. Schwartz, die ons met geheel zijn gezin
zeer hartelijk ontfing, en na woensdagmorgen bij het aanbreken van den dag,
de Vaderlandsche kust en den, toren van het aloude Bridle voor 't eerst weer
te hebben gezien, bevonden wij ons in den loop van dienzelftlen dag onder
Gods vriendelijke leiding weer in onzen huisselijken kring blijde en goedsmoeds
'
zien.
bij de herinnering aan al het goede dat de Ileac one hail

De 2:annul:sic (ad hoc),
raven,
Junij 1864.

nn Coen.
A. BnuumEracutr.

?
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VOORBERICHT. 5. Vet-Ile-inc.. f
/ Fl
a Inwoners van Nederland/ Gij ontvangt hiernevens de meekdeeliszy van de handelingen der Synode, zamengesield uit de
opzieners dier Gemeente, welke :tick openbaar heeft afgescheiden
van het sedert 1816 bestaande Hervormde Kerkbestuur en van
het Genootschap hetwelk door dat Bestuur geregeerd wordt. De
medecleeling van deze stukken zat 9114 ten minste wel voor me
ieder duidelijk maken, dat wij geen nieuw genootschap vormen;
en dat het dus zeer onbillijk is om ons met den naam van
nieuwli chter s te bestempelen, waarvan wij ten eenenmale
vreemd zijn."
Met die woorden begon, sin dertig jaar geleden, de Voorzitter
der eerste Algemee2ze Vergadering onzer Kerk, gehouden le Amsterdam, 1836, de voorrede van de Handelingen dier Vergadering,
waarin hij zich gedrongen gevoelde de nog jeugdige Gemeente
tegen menigvuldige verkeerde en partlyclige oordeelvellingen te
verdedigen.Kunnen wij die woorden, na dertig jaar, in dit voorbericht
tot de onze maken, zeker behoeven wij ons niet meer te verdedigén,
ds of men ons nog voor Queuwliekters en sticklers eener sect°
hield. Hid daartoe hebben wij dit woord voor deze handelingen'
te schrijven; niet daartoe worden. zij in de eerste plaats publiek
gemaakt. Integendeel id) zouden eene lange lijst van getuigenissen, van vereerende getuigenissen van erkenning onzer beginselen.
gegeven, ook van hoogst achtingszczardige zijden, kunnen biffire2fr
gen, ten bewijze, dat een bestaan van ruins dertig jaar, sneer
dan genoeg was, ons de ineerclerheid onzer landgenooten te overtuigen, dat wij yeene nieuwe seek zijn. Maar wij willen niet
roemen — ook als wij het dankbaar gedenken —op het billijker
oordeel van velen; veel liever toezien wij in de trouw en genade
des Heeren die ons, in weerwil van onze zonden en ,gebreken,
staande hield, en ons borers verwachting uitbreidde en eene
gal in de conscientie van velen.
Tie loch met de geschiedenis van onze Kerk, gedurende die dertig
jaren, bekend is, bovenal wie haar mede doorleefd heeft, zal stole
hebben, ons den Nam des Heeren met dankzegging te verhefen.
Het was daarom voor onze Vergadering een trefend oogenblik,
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ken onze hooggeachle Docent S. VAN YEI2,EN, bij de sluiting
harer zittingen, die geschiedenis zoo welsprekend in de geheugenis
teriegbracht. _Midge gevoelige herrinnering vol &amide voor en
dankzegging aan God werd kien/oor, in het nachtelijk uur van
scheiden, bij de Fergadering gewekt, en imanwer werd de band der
eenheid, helaasl in vorige jaren. soms verbroken, Ingehaald.
Bij zulke herrinizeringen en ervaringen, vergeten wij ligt te
roemen
ite nog altijd kenemende,getalsterkte van leden en
gemeenten, in hetgeen wij gedaan hebben veer het lager Onderwijs
onzer jeugd, voor het holler Onderwijs onzer Kerk, voor de
Zending in en buiten ons Vaderland, em dal ?tit eigene middelen.
Maar geenszins kunnen wij nalaten le roemen in Hein, (lie ons •
bij de waarheid lot godzaligheid bewaard heeft, en de dienst Zijns
Woords en Zijner heilige Sacramenten gebruikt heeft tot uitbreiding en bevestiging van Zijn Koningrijk.
.
hieraan.
• Dat onze Kerk bij die waarheid bewaard is gebleven;
zal de inzage dezer, gelijk als van alle vroegere handelingen, elke onpartijdige in en buiten 02120 -gemeenten kunnen overtitigen.
Gods Woord alleen en geheel was en is nog onze grond en.
Lanier, gelijk bij onzen witgang legen over het rationalism, en
thans tegen over het moderne naturalisme. ran onze onverdeelde
blijvende- instemming met de Formulieren van .Eenigheid en de •
presbyteriaansche kerkregeering, togas die door de Gereformeerde
Kerken aangenomen en beoefend zijn, gaf de Vergadering in hare
besluiten weer dan een bewijs.
Met dankzegging alzoo aan den. Heere, mogen wij, op last der
Vergadering, deze hare handelingen in het Licht geven. Die buiten
onze Kerkgemeenschap zijn, kunnen, er ons . weer •uit lee rem
kennen; onze onderscheidene Kerkbesturen kunnen er uit, zien,
waaraan zij ziek tot bewaring van. eenheid eit onderhouding ook
der goede orde te houden hebben, zoo/aug geene andere wettige- ,
Synode, wit profijt der Kerke, deze lesluiten veranderd,
, .
„,.
meerderd of verminderd zal hebben.
Rusk de zegen des _Irene op dit werk der Spode tot bevestiging van den welstand Zijner Kerk in Nederland!
I. H. Don-Ea, Prams.
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o ••
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„
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W.
K&RSE3TEITEP.,
-II
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de
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II
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C. STEE_ETEE,
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J. T/c,
..-su.
,
' Mede waxen tegenwoordig de Docenten der Theologische
School: D. D. S. vari VFITYPN., A. Buinnrrinwo en H. DE COCK.

Hit de Prov. Gelderland,

• ![

•

de Leeraars:

3Eer-Le Sessie.
Proensdaputorgen , den 30
Art. 1.
De Vergadering wordt geopend door den Praeses der vorige
Synodale Vergadering, Ds. W. A. Kox, die tot dat einde
opgeeft te zingen Ps. 119: 17, IS; vervolgens Ps. 132 en 133
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Art. 5.
De benoemden aanvaarden
„ Intone betrekking. De Praeses
wijst, in eene korte toespraak, de Vergadering op het belangrijke der werkzaamheden waarlee zij is zamengeroepen, en
terwijl ZEtv. ter gelukffige uitvoering, der hem opgedragen
betrekking, hare hulp en welwillendheid inroept, gevoelt ZEw.
inzonderheid, zoo voor zich zelf als voor de Vergadering, behoefte aan des Heeren hulp en voorlichting, weshalve ZEw.
de Vergadering uitnoodigt, om zich met hem in den gebede te
vereenigen en 's Heeren zegen over de voorgenomene werkzaamheden af te smeken, waarin ZEw. voorgaat.

Art. g.
Ds. Bittratunt Awl, geeft officieel kennis van de aanwebzigheid
van Dr. A. C. vAN RAALTE0 nit Aroord—Snerika, en stelt ZEw.
aan de Vergadering voor.
Dr. nil RALLTE overhandigt een broederlijk schrijven van
de Klassicale Vergadering van Holland, (Aliclaig. N. Amerika.)
van den volgenden inhoud:
46tan. de BIE. TIC 882zree der aristelijk .olfgeocheidene
Gereformeerde SS. Nederland.
Eerwaarde Broeders!
Terwijl in den weg van Gods aanbiddelijke Voorzienigheidonze geliefde broeder, Dr. A. C. v 2‘: RaE., besloten heeft,
het oude Vaderland te bezoeken, maakt de leassicale Vergadering van Holland, 3.1lich., van deze gelegenheid gebruik, om
door ZEw. hare Christelijke groete en heilbede over te brengen.
- Wij gevoelen ons nog steeds dear banden der liefde en gemeenschap gebonden aan onze breeders in Nederland, met wie
de meesten onzer in der tijd geleden en gestreden hebben. Wij
zijn en blijven met U in den geest égn in de gehechtheid aan
de leer, tucht en dienst der Gereformeerde Kerk, en wenschen
met U te volharden in de belijdenis der waarheid, gelijk die

..
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in de FormaHeron onzer Kerk wordt uitgedrukt. Wij zien
•„ met blijdschap dat Thcre Kerk werkzaam is ter bevordering van
de verspreiding des Evangelies onder de Heidenen; van de
opleiding der genen die last hebben tot de 11 Bediening, en
van do verdediging der waarheid in Nederland. .Hoewel diep
overtuigd van ons gebrek en van onze ongelijkvormigheid,
- , mogen wij toch tot room, van Gods genade bslijden, dat het
•de keuze onzes kitten is, voor den Heere en •Zijne -zaak to staan.
De Heore zegene II in uwe werkzaamheden, en geve; aat do
beraadslagingen
Uwer Vergadering tot heil van Sion mogen
.
leiden! Ontvangt, Gel. Breeders! do verzekering onzer liade
èn gemeenschap, en weest God° on den Woorde Zijner gonade
• bevolen.
HOLLAND,
..18 April 1866.

DetKlassicale Vergadering voornoemd:
S. BOLES, President.
. CIER. VAN DER VEEN", AS;CCrehrié.

Na de voorlezing . van _dit stuk verwelkomt de Praeses
Dr.. VAN RA.Anin, en betuigt in naam der Vergadering éijne
blijdschap over ZEsv
- tegenwoordigheid in ons midden.
Dr. :VAN RULTE" rigt daarop het woord tot de Vergadering.
Mot blijkbare aandoening des harten wijst ZEw. de Vergadaring op hetgeen God gedaan heeft. ZEw. betuigt zijne
innige blijdschap, dat wij elkánder, na vele jaren van scheiding,
nog war, vereeuigd in hetzelfde geloof en dezelfde hoop en
liefde mogen ontmoeten; en verklaart . dat het voorname doel #
zijner komst in ons midden is, om de band der Christelijke
liefde en vereeniging tusschen ons en de brooders in N. Amerika
naanwer too te halen, opdat door den verren afstand van woonpleats tusschen ons en die breeders niet in vergetelheid kome,
dat zij "en wij van denzelfden oorsprong zijn, maar daarentegen
de eenheid, door onderlinge correspondentie en gemeenschappelijke zamenwerldng, bewaard blijve.
Pe Praeses verzoekt namens de Synod() .aan Dr. VAN RIALTE,
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om als adviserend lid in de Vergadering zitting te nemen,
welk verzoek door ZEw. welwillend wordt aangenomen.

Art. 7.
• .
OvereenkoMstig het bepashle in art. 17 der Synode van
1857 to Leiden, wordt, eren als in vroegere Vergaderingen,
door den Praeses van alle kden de opentlijke instemming met
.de Belijdenisselaften der Gereformeerde Kerk gevraagd, waartoe
de verklaring, in voornoemd artikel uitgedrukt, wordt voorgelezen. Alle de aanwezige laden geven onbewimpellil hunne volkomene instemming to kennen.
,
Art. 8.
De tijd tot het houden der zittingen wordt met gemeen overleg
'alibis bepaald': de voormiddagzittiugen zullen gehouden worden
van 9-1 en de namiddagáttingen van 4-8 uur; op Zaturdag
zal alleen voor den middag vergadering worden gehouden, en
des Maandags zat do voonniddagzitting to 11 uur aanvangen.
Art. 9. ‘.
Op voorstel van den Praeses wordt goedgevonden, om de
voorkomende zaken in da volgende orde te behandelen: eerst
- do rapporten der door. de vorige Synode benoemde Commissiën
in to winnen; vervolgens die zaken te behandelen, welke de
leer betreffen; daarna die welke tot de dienst en tucht hi betrekking staan; dan de zaken der school to bespreken; en
eindelijk de algemeene zalen.
Art. 10.
• • De Praeses benoemt cane Commissie van vijf Lee-rears om
'de reeds ingekomen, of nog in te komen stukken en blieven
in to zien, en daarover later rapport uit te brengen.
De leden dier Commissie zijn: D. D. J. BAVINCK, B. DE BEY,
P. DISKSTEREUIS, W. II. GISPEN CD. K. VAN GOOR.
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voor de wettige Kerkbesturen blijkt, dat de Doop niet bediend
is hi den naam van den Drieëenigen God, zulk een Doop
voor geen Doop zal gehouden worden.
Art. 21.

Deze zitting wordt met het zingen van Ps. 106: 2, 3 en
dankgebed door Dr. tizi. RULTE geslotrn.

3Derde Sessie.
Donderdagvoormiddag, den 31 Ifei.

Art. 22..
Ds. Bnuenzernim opent deze zitting net het gelied, na het
zingen van Ps. 36: 3. •
Art. 23.

De notulen der vorige zittingen vorden gelezen in- met
eenige wijziging goedgekeurd.
Art. 24.
De Ouderling W. HORST vertr.okken zijnde, is zijn secundus,
T. A. vsy, Is, in zijne plaats gekomer, die, een als vroeger
door de andere afgevaardigden is ger.hied, zijne instemming
met de leer onzer Kerk betuigde.
Art. 25.
Het derde lid van art. 1 der Agenda komt nu in behandeling.
Het behelst de vraag: of de Doop door den Heer SCUPPER
bediend, wettig is of niet.
De afgevaardigden uit Noord-liollfita geven toelichting.
De Heer SCUPPER, vroeger. Preakant bij de Christelijke
Afgescheidene Gemeente te Broek o2 Langendijk, doch die
wegens onzuiverheid in de leer onder kerkelijke behandeling

18
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is gekomen, was, voor de linsiudiging van zijne kerkelijke procedure uit onze Kerkgemeensehap uitgetreden en had zich eene
zoogenaamde vrije Gemeente gevormd. Van tijd tot tijd keerden
er leden van die Gemeente tot de gemeenschap onzer Kerk
terug, wier kinderen sedert zijne afscheuring door hem gedoopt
waren; over de wettigheid Van dien doop waren do enders soms
bewaard. Do breeders van -Aroord-Holland vragen nu, waarvoor
dien door den heer Scampers, bedienden Doop is to houden.
Na breedvoerige discussi ta besluit de Synode, om do breeders
van Noord-Holland terug te wijzen naar • hetgeen • reeds in
vroegere Synoden, betreffede soortgelijke kaken, bepaald is.

gemeente van Sluis als vacant wo• rde beschouwd, en dat ZEw.
beroepbaar worde gesteld. Na'rbreedvoerige discussiëff over die zaak, waarin ook in
oversveging wordt genomen, of Ds Decants persoonlijk op de •
Synod° zal worden ontboden, komt de Vergadering tot het
besluit, om eerst het beginsel te be-sprelcon, dat tot de kwestie
met Ds. Deratnas aanleiding heeft gegeven, en gaat derhalve
over ter behandeling Yaw art. 3 der Agenda.

Art. 26.

Art. 3 der Agenda, dat nn in behandeling wordt genomen,
luidt:
De Synode besluite, dat niemand zijn kind ten Doop
presenteere dan zij, die, na gedane belijdenis, als
leden der Gemeente zijn aangenomen;_ el doe besliste
uitspraak in do kwestie over hot doopen van kinderen
Van doopleden, opdat die onregelmatigheden in do
Kerk ophouden; ook hoe oud men de kinderen, als nog
in do ouders begrepen, zal opnemen, on den Doop
toedienen, wanneer ze nog niet gedoopt zijn. ••
•
Do afgevaardigden van Noord-Holland lichten dat artikel
toe, waarmede zich the van Zuid-Holland hoofdzakelijk ver- •
eenigen.
In sommige Gemeenten in ons Vaderland wordt den doopleden toegelaten, om hunne kinderen zonder doopgetuigen ten
Doop te preseuteeren; in - andere Gemeenten wordt hun die
vrijheid niet verleend, maar daar komende worden zij afgewezen, hetgeen verwarring ten gevolge heeft, weshalve het
volgens het oordeel dier breeders de roeping der Synode is,
om op dit punt" eenheid in onze Kerk to brengen.
Dr. VAN RAALTE deelt mede, dat do Gemeenten in N.-Amerika
zich in dienzelfden numijelijkon toestand bevinden. ZEw. oordeelt, dat geen kerkelijk besluit in staat zal zijn om zulke
teedere punten nit den weg te mime)]. •
2*

Wordt in behandeling -genoMen Art. 2 der Agenda. De
Synode onderzeeke en verklare in hoe ver de schorsing van Ds. J. A. Doornis, thous. predikant to Sluis,
door de Klass() Warffum en de Provincie Groningen
wettig zij.
Volgens do toelichting der afgevaardigden veil Gelderland-is
het de begeerte dier Provincie, dat Groningen de- schoring van
,Ds. DONKERS opheffe.
De commissie van rapporteurs geeft verslag van bij haar ingekomen stukken betreffende die zaak, in verband met do vroeger
reeds door Ds. DONKERS aan alle kerkeraden toegezondene
mededeelin gen.
Ook de afgevaardigden van Zeeland geven 'kennis van hunne
bemoollingen met Ds. Dannens, en van do pogingen door hen
aangewend, om zijne zaak op de gemakkelijkáte wijze te beeindigen.
Nog wordt gelezen cane ingezondene missive van den Kerkeraad van Sluis, waarin deze verklaart Ds. DONKERS niet longer
in zijnen onkerkelijken weg to kunnen volgen, en dat als
gevolg daarvan de Gemeente niet longer door zijne dienst kan
gesticht worden; weshalve hij verzocht slat, bij eventuele
herstelling, of opheffing der schorsing van Ds. DONKERS, de

Art.

•

60
dien broeder, tot op de eerstvolgende Synode, on dus gedurende
drie jaren, cone jaarlijksche gratificatie van f 100 to doen
toekomen.
Art. 140.
De Praeses stelt voor om de verschillende Provincien op te
wekken, om door middèl van do Provinciale Correspondenten .
, een verslag van den toeStand hunner Gemeenten bij elke vol\ .gende Synode uit to brengen.
De Synode vereenigt zich' met dit voorstel van den Praeses,
en wekt daarom door .dezen de Provinciën op om aan hetzelve
gevolg te geven.
Art: 141.
Verder wordt nog gelMndeld over . de correspondentie met
Buitenlandsche Kerken.
De Commissie, die • ten vorige jare de Yereenigde Presbyte-riaansche Kerk (United Presbyterian Church) had bezocht,
herigt, dat zij in de maand April jl. een brief ontvangen heeft
van die Kerk[lnet uitnolidiging om hare synodale Vergadering
den 14 Mei jl. bij to wonen, of enders eenige sehriftelijke
mededeeling te dean aangaande den tegenwoordigen toestand
onzer Kerk; dat zij daarop zulks aan onze Synodale Commissie
heeft medegedeeld, en haar tevens gewezen heeft op de Vrije
Kerk in Schotland; dat deze haar daarop die zaak had opgedragien, en zij, gantwoord had, dat wij thans geene Commissie konden zenden; maar haar uitnoodigden onze tegenwoordige.
Synode bij te wonen. Eene korte opgaaf van onzen tegen- woordigen toestand voegde zij daarbij.
' Insgelijks noodigde zij de Vrije Schotsche Kerk uit om soortgelijke Commissie tot wiz.° Synode te zenden.
Van do Vereenigde Presbyteriaans.che Kerk is geen nader
antwoord ontvangen, van den Convener echter der Vrije Kerk
een hartelijk schrijven, inhoudende berigt dat ZEw. onzen brief
ter bekwamer tijde zou bezorgen ter plaatse waar zulks zon
behooren.

^
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Verder is echter ook van die Kerk geen nader antwoord
ingekomen. De Commissie denkt, dat do reden hiervan zal te
vinden zijn in do voorgenomen Vergadering der Evangelische
Alliantie, welke, zoo de Heere wil, in de maand Augustus
dezes jams te Amsterdam zal gehouden worden.
Do wijze waarop beide Kerken Uwe Commissie ten vorigen
jare hebben ontvangen was zeer hartelijk, zij heeft daarvan in
der tijd berigt gegeven in de BIZUDT, en biedt daarvan der
Synode bij dezen eel\ afdruk aan.
De Vergadering dankt de Commissie vier. hare mededeelingen,
en besluit om het Verslag van hear bezoek in Schotland; ten
. • vorige jare, als bijlage bij de notulen op te nemen (Zie Bijlage B.)
Art. .142.
Verder wordt gesproken over de Kerk in Noord-Amerika.
• De Praeses verklaart in naam der Vergadering zijne hartelijke blijdschap, dat Dr.- VAN RALITE zich tijdens deze Synode
in ons midden bevonden en ons met zijne adviesen gediend
heeft, en daar ZEw. namens zijne Kerk reeds de begeerte
geopenbaard had, om do gemeenschap met onze Kerk naauwer
aan te knoopen, zoo verzoekt de Praeses ZEw. om de mewling
daarvan meer uiteen te zetten.
. Dr. Vkg RIALTE oordeelt dat, zoolang het thans levende geslacht bestaat, de band der eenheid wel zal blijven bestaan;
maár, opdat die voor hot volgende geslacht ook moge blijven,
is bestendige gemeenschap en correspondentie noodig. Ook
zullen er later, volgens het oordeel van Mw., wel meerdere
onzer leden naar Noord-Amerika vertrekken, en daar het voor
die leden behoefte is om te weten, .waar zij in den vreemde
een Kerkelijk aanknopingspunt kunnen vinden, en liet voor
onze Kerk niet onverschillig kan zijn waar hare leden belanden, zoo oordeelt ZEw. dat die onderlinge erkenning en
gemeenschap onzer en hunner Kerk van groot belang is.
Vooral is daaraan behoefte bij de verwikkelingen, die ook op
kerkelijk gebied bij hen ontstaan.

(c..)
•
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Verder worden ZEw. vragen gedaan betreffende hunne Mr- ecniging met do Hollandsch Gereformeerde Kerk (1161l. Reform
Church) en nopens de kerkelijke afscheiding, die dear ontstaan is.
Dr. nag Runt deelt de geschiedenis van hunne vereeniging
net de Holl. Geref. Kerk in korte trekken mede. Die Kerk
is, met uitzondering van enkele gebruiken, die uit den aard
van het land voortvloeijen, in leer, Meld en dienst gelijk aan
de Gereformeerde Kerk -in Nederland voor 1316. Zij erkent
de Belijdnisschriften onzer Kerk als do uitdrukking van haar
geloof, en houdt zich in de Kerkregering aan de Dordsche
Kerkeordo.
Voorts verklaart Dr. VAN RUIN; dat die Kerk geene gemeenschap onderhoudt , met Kerken van welker regtzinnigheid
zij niet overtuigd is, waarvan voorbeelden worden bijgebragt.
Door dit alles hadden de Gemeenten, die van hier naar Amerika
vertrokken waren, zich gedrongen gevoeld out Zich aan die
Kerk aan te sluiten.
Wat de kerkelijke afseheiding aldaar betreft, die was ontstaan
ten gevolge van de verschillende elementen, the van hier naar
Noord-Amerika waren vertrokken, en niet aan onregtzinnigheid, .
Maar aan bijzondere oorzaken is wijten.
Vervolgens worden door sommige brooders nog vragen gedean, die door ZEw. met de meeste° bereidwilligheid en open:
hartigheid worden beantwoord.
Breeder VAN BLUME verkhart verder, dat het de innigste
wensch van hein en, van zijne Kerk zou zijn, dat mile Commissie,
Van onze Kerk met de hunne zou komen kennis maken en
zich van de toestanden daar zou komen overtuigen; alsmede dat er gemeenschappelijke zainenwerking in de Zending als
anderzins mogt tot stand komen. De ervaring toch leerde, dat
persoonlijk zamenzijn en gemeenschappelijk zamenwerken de
band der Kerken Veer naauwa zamenbond, dan slechts schriftelijke correspondentie.
Na dit alles gehoord en vernomen te hebben, reikt de Praesea
namens do Synode aan Dr. VAN BALM en in hem aan de \
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Kerk in Noord-Amerika de broederhand, en verklaart de Synode
zich bereid, om zooveel mogelijk de gemeenschap met die Kerk
te onderhouden en met der dead Ie bevestigen.
Mot een bewogen gemoed dankt Dr. win RAALTE de Vergadering voor dit vernieuwde bewijs van liefde en toegenegenheid, en spreekt den wenséh uit, dat de band liar aangeknoopt
het middel moge zijn, om onder Gods zegen bet gescheurde
en weggedwaalde in Noord-Amerika te redden, en de broederlijke
liefde en eenheid aldaar weCir te herstellen.
Ten slotte wordt door de Vergadering bet 3ee vers van
• Ps. 131 aangeheven.
Art. 143.

-

Eindelijk wordt gesproken over Art. 35 der Agenda, dat van .
den volgenden inhoud is: •
Do Synode benoeme en zende, ten _einde onze
Kerk nicer in de Buitenlanden bekendworde, cone
deputatie na ar de Bvange1fsh Allinti welke in de
maand Augustus e. k. staat gehouden te worden to
Amsterdam, om hear onze sympathie not de grondslagen dos goloofs, waarop zij gevestigd is, te betuigen en onze gronte te brengen.
De Provincie Overijssel licht door zijne afgevaardigden dit
„
artikel toe:
Dear de Synodale Commissie reedá ten jars 1355, toen de
Evangelische Alliantie te Parijs vergaderd was„ een broederlijk
schrijven aan die Vergadering bad toegezonden, was liet do
vraag of onze Kerk, nu die Vergadering dit jsat te Anisterdam
,
zal pleats hebben, zich daarop niet door cane Con-missie behoorde
te doen vertegenwoordigen.
"•
•
Na eenige discussie komt de Vergadering tot dit besluit:
De Synode, in aanmerking nemende dat de Evangelische
Alliantie geene kerkelijke Vergadering is, oordeelt het niet
gepast om eene Commissie van onze Kerk den-marts te zenden.

r
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Art. 144.
Nog wordt bepaald, dat voortaan do Synodale Vergadering
met cone redevoering door den Praeses van de vorige Synod;
en bij diens afwezigheid door den Vice-Praeses, zal worden
geopend.
Art:145'.
De bepaling der -pleats, waar do eerstvolgende Synode zal
gehouden worden, wordt aan de provincie Zeeland opgedragen.
Art. 146.
Op verzoek van den Praeses leest de Scriba do Notulen vow:,
die 'met eenige wijziging worden goedgekeurd. . Art. 147. .
Het in orde bréngen der Notulen wordt aan den Scribe opgedragen, terwijl aan Praeses en Scriba wordt aanbevolen, de
uitgaven der Notulen op de. voordeeligste wijze te bezorgen.
Art. 148.
Voorts worden do kosten verrekend.
Do onkosten van deze Vergadering bedroegen . f 188.181
Kosten voor Synodal° Commissiën enz. . . . — 135.7G
te zamen . . f 323.941
Elke provincie betaalt •f 32.40, Svaarmede bovenstaande rekening,en worden voldaan.
Art. 149.
De werkzaamheden nu geeindigd zijnde, neemt de Praeses
het woord, en wijst de tergadering op den zegen hear gedurende
haar zamenzijii te beurt gevallen. Vrede en liefde hadden in
bear midden gewoond, ook waar, in het behandelen' van sorerange zaken, zich verscheidenheid van gevoelen openbaarde;
niemand was aangetast of weggenomen door die vreeselijke

.

krankheid, die rondom ons waarde, on die emunnal, ton jam 1849,
tijdens de toenmalige Synode, een breeder had weggerukt;
het was blijkbaar geworden, dat wij an waren in belijdenis en
niets enders wensehten. als de waarheid dier belijdenis te handhaven on aan hare verbreiding bevorderlijk te zijn. Voorts
bragt ZEw. der Vergadering zijnen dank voor de hulp on medewerking, die hij in de uitvoering van do hem opgedragen betrekking had mogen ondervinden en stelt voor om gezamenlijk
te zingen Ps. 105: 21. •
Na liet zingen neemt de Docent VAN VELZEN, als Rector
der Theologische School,. het woord, on betuigt ook namens
zijne collega's aan den Praescs on aan de Vorgadering .
.zijnen dank voor de bewijzen van welwillendheid en liefde
hun gedurende deze Vergadering bewezen. ZEw. gevoelde
zich gedrongen de weldaden des Hoeren to vermelden, en
herinnert or aan, hoe voor dertig jaren de eerste Synode
onzer Kerk, in deze stad, op eene geringe en onaanzienlijke
plaats, in een icsloten huis, onder hevige vervolging der
Regering, werd gehouden, waar hij en zijn ambtgenoot
BRUMMELICAMP toen mede tegenwoordig mogten zijn; alsmede
hoe Dr. VAN RAALTE, toen Kandidaat, die in dezelfde Vergaderihg tot Herder on Leeraar word geordend, thans als
Theol. Doctor in ons midden tegenwoordig, tot roam van Gods
genade nog mag werkzaam wezen; en hoe nu diezelfde Kerk
hare hoogste Vergadering op eene der voornaamste grachten,
ill een aanzienlijk gebouw, openbaar mogt houden; terwijl zij
reeds 200 Leeraars mag tellen, en het getal barer leden omstreeks tot 80,000 is toegenomen. Zoo had do Heere zich
blijkbaar van zwakke krachten on geringe gaven willen be- dienen, om daardoor groote dingen to woeg te brengen, weshalve
ZEw. do Vergadering opwekt om met hem te zingen Ps. 72: 11.
Nadat de Vergadering aan dit verzoek had voldaan, en de
Praoses don Predikant Van Amsterdam, alsmede Ds. E. J. SEEGER,
die aanstaanden Zondag de predikdienst meao zon vervullen,
verzocht had, om aan de Gemeente van Amnterdam, den dank
dor Vergadering over to. brengen voor do gastvrijheid aan
5
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hoar bewezen, sluit ZEw. do Vergadering met dankzegging
en gebed.
Ten slotte wordt nog gezongen het laatste vers van den
Avondzang, waarcip de broeders heilwensehend en met zegebede
in dit nachtelijke uur (het was reeds half twee) van .elkander
afscheid nemen.
Namens de Vergadering,
J. II. DONNER, Praeseo.
N. II. DOSKER., Beriba.

Tijdens do Synode is de predikdienst op Zondag, den 3 1112lij,
to Amsterdam vervuld:
In de Creole Kerk (Keizersgracht):
des voormiddags
u. avonds

door Dr. A. C. VAN Ithsurz, Ds. K. J. 'VAN Gooit.

In, de Kleine Kerk (Bloeingracht):1
•
door Ds. W. II. GISPEN. *
des voormiddags
Ds. B. DE BEY.
ii
y avonds

VERSLAG van de verrigtingen der
Synodale Commissie.

,

Eerwaarde Broeden
Volgens gewoonte heeft -Uwe Commissie de eer bij deze ht
Rapport harer werkzaamheden, bij monde van Ds.. Breptair,
schriftelijk Uwe Vergadering voor te leggen.
De uitgave, aan do Synodale Commissie opgedragen, van het
Verslag der Synode te Franeker gehouden, is door de goede zorg
van es. ENTINGII te Amsterdam geschied.
Verder zijn bij Uwe Commissie ingekomen do navolgende
stukken:
•
1. Aanvrage caner collect() ten. behoove der Weduwen to
Uric, die hare mannen in een storm op de Noord-Zee
verloren hebben, dd.- fl. April' 1803.
Z. Tot het doen eener collecte voor een Kerkgebouw, ten
behoeve der gemeente Veenendam, in dato 2 Aug. 1804. 1
S. Om ondersteuning voor Brim Konu en eenige andere
Weduwen van verongelukte Visschers ie Urk , dato
28 April 1865.
h. Aanvrage tot het doen van collecten ter bouwing eener
Kerk in de Anna Pauwlowna Polder, den 31 Julij 1865:
5. Tot vergrooting en opbouwing der Kerk te Minnertsga..
in Friesland, dato 10 November 1805.
0. Van de Gemeente Lippenhuizert tot bouwing eener Kerk
te Terwispel, Provincie Friesland, dato 111 April 1866.
Op alle deze aanvragen om hulp is door Uwe Commissie
toestemmend beschikt en do aanbeveling geplaatst in onze
kerkelijke bladen 11DE BAZIJINO en uDE STEMN. •
Geene kerkelijke stukken zijn bij Hive Commissie ingekomen
als alleen eon brief van twee Ouderlingen der Gemeente
Dedemsvaart, in dato 26 Februarij 1864, bezwaren inhoudende
tegen de besluiten der Synode over art. 8, waarop Uwe Commissie zich verpligt gevoelde dien brief. ter zijde to leggen,
aangezien zij door de Synode niet gemagtigd was hare besluiten
te reetificeren, en heeft daarvan aan genoemde broeders schriftelijk kennis gegeven, met verwijzing naar de respectieve
Kerkbesturen.
Wat de Buitenlandsche Kerken betreft, zijn bij Uwe Commissie
geen stukken ingekomen; intusschen heeft zij, ingevolge besluit
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der Synode in Mei 1395, de benoemde Commissie afgeiliaidigd naar de Synodale Vergadering der Vereenigde Presbyteriaanscho
Kerk to Edinburg in Schotland vergaderd, waarvan liet
verslag door do broeders Blill3DIELKAAIP en DE COCK in don
mzurtill is geplaatst.. Ook heeft Uwe Commissie door genoemde breeders .eene nitnoodiging laten doen aan gezegde
Kerk ter bijwoning onzer Synode, thans vergaderd te Amsterdam.
En, aangezien de. Synode te Fraucker besloten heeft, geen
verdere aanvragen bij de Regering van ens Land to doen, is
die correspondentie gestaakt --en gaat do Hooge Regering voort
ons bestaan als Kerk te ontkennen, zoodat op eene aanvrage
tot viering van een 113ededag ter herinnering aan den Slag bij
Waterloo, door de Regering geen officieel antwoord is ingekomen.
Alleen is door Jon». Six, te isGravenlinge, belast met de
redactie van den Stamtv-illmanak verzocht een Verslag van het,.
ontstaan of Kort Overzigt van de Geschiedenis der Afgescheiden
Kerk, hare Synodale Commissie, Gemeenten, Predikanten etc.
lira:man door breeder vex ANDEL is voldaan, en is dat Verslag
geplaatst in genoemden Slards-Almanak.
Ook voegt awe Commissie hierbij een brief van het Ministerie
van Binnenlandscho Zaken; Lett. A, kennis gevende van den
ontvangst eener sorema van f 2253.10 zijnde het netto bedrag
eener collecte gedaan door Ds. PUMA in Zuid-Afrika ten
behoove der Noodlijdenden door den Watersnood en op ZEw.
verzoek gestort in 's Rijks schatkist voor het fonds; met verzoek
genoemd stuk te bewaren in de archieven onzer Kerk.
En hiermede veymeent awe Commissie haar Verslag te
kunnen eindigen, terwijl zij ten slotte tot haar leedwêzen kennis
geeft, dat brooder VAN Agt verzocht heeft, ten gevolge der
demarehes der klasse Utrecht, bij cone vernieuwde keuze als
lid der Synodale Commissie in geen aanmerking genomen te
worden. .
De Synodale Commissie coornoemd,

VERSLAG
vast de Kommissie der Christelijke .dfgeseheidene Gereformeerde

Kerk, van haar hetoek n Schotland, ten jare 1305.
Kwam onze Kerk in do laatste jaren in onmiddelijlse aanralsing met de Vereenigdo Presbyteriaansche Kerk van Schotland, ook op onze laatstgehondenc
Synod°, ten jare 1863 te Franeker, zagen mij erne kommissic dier Fork. in !mar
midden. Door de dienst harer weenie dienaren, Dr. Thomson en Dr. Somerville,
sprak zij ons toe, en strekten de woorden dier breeders tot versterking der
banden van innige gemeenschap met elkander.
Op hunne dringende uitnoodiging benoemde de Synod° dan ook onmiddelijk
een konnuissie, om, wanneer geene omstandigheden dit belemmerden, bare Synode
een volgend jaar in Laren imam te gaan toespreken. De ondergeteelsenden als
zoodanig benoemd, achtten zich daarmede grootclijks vereerd. ea hell= darer
dagen met groot genot dezen last mogen vervullen. Door den Mere geleid en
bewaard, modat noch op de reis, 'tech in den vreemde het minste ongerief hutt
trof, bevinden zij zich weer in him eigen kring. Een verslag van hun wedervaren verlangt zeker de gemeente ell de behoefte van ham hart strekt rich er
naar uit om bet to geven. Gaarne zetten wij er ons toe ook die teak to versmile; opdat wij de gemeente, in trier dienst wij door Gods goede beschikking
over ons staan, in de gelegenheid mogen stellen emigertnate altbans deg te
nemen in bet genot, dat onze mis ons heeft verschaft. Stiere de lieer dan
onze pen en doe Hij ons au verstag alzoo geven, dat het Hem verheerlijkend
bevonden worde en stiebtelijk -sou do gemeente.
En nu ter zake:
Daar de Synodale Vergaderine, aan wie onze last rich strekte, maandag
avond den 15 Mei zou worden geopend-en het meeijelijk was ore maze reis zoo
in te richten, dat wij haar konden bijwonen render den (lag slcs Henn tot
den deg van onzen overtocht te getruiken, namen wij onzen tocht over Ilanich
en Louden. Zaturdag 's morgens ten 11 uur voeren wij van Rotterdain af en
zouden volgens het tarief ten 11 slur te Londen arriveren. 't Word echter 5
uur voor wij daár aankwamen. In den morgen can aim dag woonden wij de
dienst bij in de St. Pad's kerk en ten deele in den Tabernakel van .Spurgeon.
Hoewel Spurgeon zelf niet te lids, maar ter zijner terversching op het vasteland
zich bevond, zagen wij in zijnen -uitnemenden Taternakel tech een scliare can
ongeveer 5000 meuscheu aan de lippen hangen van een prediker, die la-achtig
(minims op geloof en bekeering; en miens woord an uitnemenden, /cell dubbed
uituemenden indruk bp ens maakte, in tegenoverstelling met den Epikopaalschen
vorm van St. Paul's, waar zich ook maar weinig menseben bevonden. Den
volgenden nacht spoorden wij mar Edinburg. 450 Eng. mijlen (183 nar) legdrn
wij al in 11 uren tijds en wenden weder zeer gastvrij ontfangen bij citizen
waardigen broeder John Millar, ten der ouderlingen van de gemeente van
Dr. A. Thomson, die den laatst ondergeteekende met zijn kollega v. Telsen,4en
jare 1859, ook reeds even gastvrij en gul had geherbergd.
•
In den avond van dien dag bevonden wij ons reeds in 't midden der broederen;
4 5. 500 leeraren en een bijna even groot getal ouderlingen. Als naar gewoonte
hield de Moderator der vorige Synode eene rede, naar aanleiding van
10,
die een uituemenden indruk rankle. Met algemeene toejuiehig werd na er-nige
woordwisseling de Wel Eenv. T. Marshal tot Moderator benoemd, die einniddelijk
daarop zich in de Chair (den veorzitterstocl) plaatste en werden Se werkzaamheden geregeld.
Als near gewoonte werd de wecnsdag avond bestemd year de zending-meeting
in de Concert-zaal. Do donderdag armed »or het verslag der Konnilissie Voor
de Buitenlaudsche Kerken en tot let hooren der afgevaardigden van elders.

A. S. Entlion.
N. IL DOWER.
J. VAN BLEST VAN ANDEL.

•

Namens dezelve opgemaakt:
, De Seer.-Penningmeester der Commissie voornoemd,
J. VAN Bust VAN ANDEL.

MA Amnon, den 23 Mei

.
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In den loop van den dag hadden wij reeds in een Dagblad ao opmerking gelezen, dot deze week daarom dubbele aandacht verdiende, omdat, 't geen misschien
nog nimmer gebeurd was, ook de Vrije Kerk hare Synode (Assembly) zoude
houden. In dat blad werden in een ingezonden stuk de beide Vergaderingen
opgewekt, om een gemeenschappelijk biduur te houden ter bevordering der Vereeniging van de beide kerken. In datzelfde bled was er van een andere hand
een brief, die deze gedachte bestreed, en waarin werd beweerd, dat dit zou zijn
een anticipatie op het werk der Kommissie, die reeds twee jaren voor die zaak
bestaat.
Een der eerste voorstellen, die in de Synode gedaan werden, was don ook
werkelijk dit, dat de Synode zou besluiten de Breeders der Vrije Kerk tot milk
een gemeenschappelijken bidstond nit te moodigen. 't Wad ondersteund (1)
en onder groote toejniehing aangenomen.
Naanwelijks had den daarop volgenden donderdag de vergadering der Vrije
Kerk, hare werkzaamheden aangevangen, of zij nam het voorstel in overweging
en insgelijks met groote toejuiching aan. De vrijdagavond werd daartoe bestemd
en gelijk de Synode der V. P. Kerk Lad voorgesteld, de zaal der Vrije Kerk,
die zeker met de gaanderijen mede, 4000 menschen bevatten kan, bestemd tot
pleats van zaineukomst.
Wat er dingstIngs en woensdag in .dp vergadering behandeld werd, behoeft
zeker niet te worden genoemd. liet waren zaken die in de presbyteriim niet
ten chide hadden kunnen worden gebracht en die nu door de vereenigde vergadering van opzieners werden beoordeeld, en met de meest mogelijke vrijheid
en kracht in de grootste orde van weerskanten besproken en beslist. Al die
bijeenkomsten werden geopend met het zingen van een Psalm of een Gezang,
het lezen van een gedeelte van Gods Woord en met liet gebed en gesloten met
den Apostolischen zegen. Dit alles werd steeds verricht door den Moderator.
De Moderator bewaarde sleehts de orde. In geene zaak mengde hij zich immer
in. Een enkele keer gebeurde het, dat er een zaak behandeld weed, Waarin ook
hij wensehte te spreken, maar dan gaf hij zijn presidium over aan een ender
en nam eerst plaats in 't midden der broederen.
De woensatigavona zag de ruime Concert—zaal zich als gewoonlijk weer vol,
civet gevuld met belangstellende hoorders en hoorderessen. Een groot platform
wear achter nog een menigte banken, die hoog oploopen en wear nog een 3 á
400 mensehen kunnen zitten, outfangt den Moderator, de Rapporteurs en sprekers
en zoovelen uit de leden, die lust hebben zich dear to laten vinden. De meesten
nemen echter allerwege pleats in 't midden der menigte. Ten 6 uur neemt die
bijeenkoinst een begin en duurt tot 9 á 10. De Moderator opent met het lezen
van Gods Woord en liet gebed.
Bij afwisseling wordt er gerapporteerd, gesproken, gebeden en gezongen. Aan
toejuichingen ontbreekt het Met. En wanneer dan de menigte als in verrukking
of verbazing is gebracht, of tot gevoel van verplichting ens zijne giften voor de
uitbreiding van Gods Koningrijk to verdubbelen, en zij daarna oprijst, mannen
en vrouwen te zamen oprijzeu, om in biddend en (tankesad zingen tot God te
naderen, den grijpt een gevoel u aan, alsof de pleats waarin gij vergaderd zijt,
bewogen wordt. En zoo liet ook al waarheid ware, dat iemand !men= mocht
dat dat handgeklap en voetgestamp, dat de stem van duizende monden en harten
vervangt, wel in de komedie, maar niet in soortgelijke bijeenkomsten paste, ons
dunkt dat hij zulk eene zendingsmeeting slechts eenmaal behoefde bij te wonen,
om er ten volle mede to worden verzoend.
't Is donderdagavond en wij bevinden ons wetr in de gewone zaal. Stel u
hoar voor met boar 7 á 800 leeraren en ouderlingen, en daarenboven de gaanderijen vol, vol vreemden en vrienden maar die belangstellend luisteren near 't
geen hunne eigene gekommitteerden berichten,
'
newel als naar 't geen de afgevaardigden van andere kerken hun laten Eamon. Als zoodanig traden in volgorde
dezen avond op:
1
't Werd ondersteund. Wat roirgeskeld wordt en door niemand ondersteund, komt niet in
behandeling (illskunie). "Work liet door hen lid der 'Slug. ondersteund, dan wordt bet behandeld.
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N. Roussel van Lyon,
Dr. Fisch van Parijs,
Dr. Vernier van liet Evangelisch Genootschap te Genève, en
ten laatste ook wij.
!hidden onze voorgangers zelve gesproken in liet Ergelsch, wij begrepen dit
niet to moeten doen. Een vreemdeling te hooren Jn zijit Mal, de taal waarin
hij zeker 't incest op zijn gemak is en waarbij hij rich zoo kan bewegen, dat
men limn ziet niet als een karikatuur van zich zelven, maar zooals hij is en in
zijn land is en ender zijn volk, dat is, dunkt ons, raer liet nicest eigenaardig
en het meest verkiesselijk. Men heeft er echter niet altijd de gelegenheid toe,
en hoe gemakkelijker men zich dan beweegt in de taal dergenen tot wie men
spreekt, des te beter. Ons echter ontbrak die gelegenheid thous niet. Toen
de tweede zoon van den tweeden ondergeteekeude, Ida. Brummelleamp pred. to
Thiel vernomen had, dat wij ons gereed maakten om ea= zending near Schotland
te gam vervullen, bood hij zich aan om zijn zomerreisje (I) derwaarts te Seen
en ons te vergezellen. Had hij voor twee jaar met een zijner breeders een jaar
long zich in Schotland kunnen ophouden, ons zich in 't Engelsch verder to
bekwamen, Wets ter wereld Lad ons aangenamer kurmen zijn, dais dit aanbod,
want daardoor juist waren wij in de gelegenheid on zonder zorg van verkeerd
to worden verstaan, in onze eigene teal ons te latna hooren en het door liens
te laten vertalen. Onze vrienden die ten jam 1969 le Hoogeveen of 1863 to
Praneker en to Leeuwarden, in de gelegenheid waren de Sehotsche afgevaardigden
alzoo te hooren, hebben zeker nog niet bulimia vergeten, hoe geed zulke toespraken door tusselienkomst van tolken doel treffen en zich hierin met ons op
't zeerst kunnen verblijden.
. i.Iramt ens voor dit zooveel mogeWat wij spraken, vraagt gij wellicht, ent
lijk te woolen mededeelen. Wij zeggen zooveel mogelijk, omdat wij 't ja
opgeschreven hadden, lunar, toen wij bemerkten, Zit do tijd reeds al te ver
verstreken was omalles te zeggen, wij ons hier en daar nog wat hebben bekort.
Wij spraken dan in dezer voegéi
,Vaders en Breeders in de Tereenigde Presbyter:manse's° Kerk van Schotland,
alhier vergaderd in den Naam des Vaders en des Zooms en des Heiligen Geestes1
Zijt gij geroepen ons te waken over een gedeelte der kudde, die God rich
verkregen heeft door zijn eigen bleed; wij verheugeo ons zeer u in dat heerlijk
werk in 's Heeren kracht te zien arbeiden. Was het een onzer zes jaar vroeger
reeds een onseliatbaar voorrecht met zijnen anderen ambtgenoot Ds. v. Velzen
u alzoo bezig te zien in het werk des !lemon ern dubbel voorrecht rekende
s Cock deer de Synode onzer
hij het zich met zijn anderen ambtgenoot Ds. de
kerk ten jare 1863 te warden benoemd oin de gevoelens van Zusterlijke liefde,
van de Christelijke Afgescheidene -Gereformeerde Ka in Nederland II over -te
brengen, gelijk wij liet genet hebben thans die lark te vervullen. Vaders en
Breeders, het voorrecht to hebben deze eerwaardige Vergadering te ontmoeten,
bare liefde voor de waarheid en hare kracht in den Heere gade to slaan; hare
orde en hare vrijheid, zoodat geen band de gewetens bindt of den mond snoert,
maar aan do andere zijde de meest kinderlijke onderwerping aan den Moderator,
dien gij u zelf naar 'a Heeren bestelling hebt vokozen (2) dit alleen zon do
moeite, die men zich getroostte, om de wateren te klieven dubbel wand. zijn.
Maar daar is nicer. Immers Let woord door Men hooggeachten afgetreden
Moderator Dr. King ons herinnerd: liraarloe wij gel-onion zijn lad ons daarin
naar denzelfden regel wandelen, geldt niet alleen V, maar ook ons, liet geldt
ons alien te zamen: steeds gold bet, het gold ook onze vaderen. En die
vaderen: Knox, Erskine, Venema, Witsius, wier namen als zoovele standaárts
kunnen worden genoemd, hunne namen en hunne werken tot op den dag van
-

(1)Zin zomerreisje, zeggen wij met opzet, als of dat ids ware dat van roll sprak, en zoo
is 't. Een leeraar gelied liet jaar door am %hue eigene mittiving gebouden, most noodwendig
van tijd tot tijd rich eens kunnen pan terrerselien. De grd.cnte die niet zorgt dat hij sulks
kan, benadeelt ditardoor zeker zich zelven meer nog d:n be=
(2) Wij :ladle]: aan 1 Cor. 11: 40.
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heden in nwe banden en in onze lunden toonen, hoe goed zij dit W00111 reeds
zelven,hadden zij, gerechthadden begrepen. En geen wonder rendaren in zich zelven
Dat woord,
vaardigd door het geloof, vrede net God dour Jezus
sedert Luther het Sehibboleth dier dagen, riepen zij malkander, riepen zij der
wereld toe. Madden zij étén Ilea, étin geloof, één doop, zij hadden ook één •
vijand, één strijd, en hun bloed, hoe dierbaar ook in Gods oog heeft zoowelSchotlands lienvelen besproeid als Neërlands bodem doorweekt. En daar aa
onderlinge gemeenschap door de kracht van stoom en elektriciteit limns moved •j_
gemakkelijker ken warden uitgeoefend, .7.011 't wel wonder vreemd zijn, zoo wij
niet eens uit onze moerassen kwanon opduiken om uwe stoute bergen te zien.
En dit zoovecl to meer, daar lint kerk, door God reeds groot gemaakt en tot
cene cere gesteld voor zijnen Imam, we." liet eerst naar ons heeft willen vragen.
Onderscheidene uitstekende mamma onder uwe voorgangers zochten ons op. En e
zoo onze tegenstanders in onze ooren reuzen waren en wij in de Jeanne, navel
. als ook in onze eigene als spa-Uhlmann (1), Uwe mannen riepen ons toe:
Weest goeds moeds, liet heil is des Heeren, do overwinning is zeker." En hoe
geed was ons dat woord. Vaders en Breeders, en Gij allen die God lief Lehi,
Gij zult liet verstaan: door Ilem er toe verwaardigd voor zijne waarheid ons
in het gerichte te begot; kondirs wij niet enders dan met Luther uitroepen:
tiler staan wij, God helpe ons. Moeten wij vallen, wij willen dan vallen met
bet woord van God." Maar dal woord is homers liet woord, dat onder ons
verkondigd is; en gedankt zij de imam des ceuviglevenden, juichend roepen wij
het nit: vallen Ian dat word rota, liet blijft tot in der eeuwigheid. Maar
vat onderwinden wij ons te zeggen: is het waarheid of is 't ten drown, dat dot
woord tot in der eeuwigheid blijft?
Helens, helium, did zulks nog 'iv onzen tijd wordt gevraagd en dat die vraag
door duizenden ontkennend wordt beantwoord. Ontzettende gedachte! Slaan wij
de Schrift op, dan zien wij echter, dat ook in dezen ons niets overkomt, dan
't geen ons voorzegd is door Apostelen en Proplieten, en 't is van belang,
dot wij zien hoe de ontwikkeling eener enkele dwaling naar den afgrond voert.
Wij kunnen niet alles in één oogenblik zeggen. Daarom zij het volgende
slechts aangestipt. Straus en de Ttibi»ger school zijn zeker de mannen die den
stoot gaven tot dat voorthollen 02 de baan des ongeloofs, dat Hans de gehede
wereld beroert. In 't jaar 1847 nu schreef Dr. Bauer in de Shut said A'rit.
dit nadrukkelijk woord: ,,Het loofdliewijs van den lateren oorsprong ouzer
,,Evangelieai blijft altijd dit, dat zij ieder afzonderlijk en nog meer allen te.
,,zamen, zoovele dingen nit liet liven van Jews op zulk eene wijze voordragen
h als waarop zij in de werkelijkheid onmogelijk kunnen zijn voorgevallen." Dat
voord nu riepen daarop de manven der wetenschap, was zoo klaar als de dab,.
Gij zoudt in uwen Schotsehen eenvoud klinnCll vragen naar bewijs voor de
praemisso alvorens de konsekwentie in de Syllogisme toe to stemmen maar hij
de mannen dier wetenschap, was dit niet Meer noodig. Zij waren tot 'bet :amide
x der Pylliareoristen (de Meester heeft het' gezegd) teruggekceid. Er
ityr6q
was voortaan dan (IA°niets metr noodig don er rathedea te verklaren, wat al
of niet mogelijk ware. Het word van Bauer werd allerwege aangenomen, en
geexploiteerd, wonderen werden mmogdijk. Wonderen werden onmogelijk. Uw
Jezus, o Volk, was ten menseh geboren niet alleen, maar ontfangen ook als
ieder ander. Hij stierf wel, 3nmr stond niet weer op nit de dooden. Zijn
hemelvaart, — onnoozden mogen haar nog gelooven, maar de wetten der
zwaartekracht keren kinderen reds het onmogelijke er van. Geen wonder dan
ook, dot het machtige Engeland zijn Colons°, het vrolijke Frankrijk zijn Ronan
en Nederland zijn Ittiville (2) leverden, ale iedern zijne wijze arbeiden aan
de voltooijing van liet grade work:
(I) Num. IS: 33.
(2) Wij nocinden skeins Bernie, onarluiga, dat zijn nanm onder name vele Ncaerlandsche
nicest in liet beitculind bekcnd is. Br. Fisch luisterde ziju lieunitan in, dat
inodernen wel
Reville eigenlijk een Franselminn was en wij steinnien sulks toe wet zijne gebourie nangaat.
Maw als wan van de nieuwe begins/fen trail hij Wet in Frankrijk, naar in Nederland Op en
dauom incenen wij juist te hebben gegrolien.
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•oile aflevering teller leer, de aanwijzing eener godsdienst, die de wereld-godsdienst hecten zal, de wereld van het bijgeloof verlossen en den mensch gelukkig
maken; en waarbij men den Christus loslaat en zijn lfrijbel als een buck, dat
met legenden en fabelen is opgevuld gerust in 't vuur kan werpen."
Over linen en Coleus° behoeven wij hier zeker niet te spreken; maar Nederland, ons Vaderland, also( bet zich schadeloos stellen wilde voor den vergeten
toestand, waarin het zicht langen tijd had bevonden, haast zich zoo 't schijnt,
om de banier des ongeloofs zoo hoog mogelijk op to steken.
limners ik .noeindo Bernie, predikant te Rotterdam. Volgens hem is 't zoo
goed als uitgemaakt, dat onze aarde eerst een gkeijende bol was, die ma wat
afgekoeld to zijn, eerst slechts delfstoffen bezat, dat die delfstoffen daarna
planten, die planten dieren en dio. dieren eindelijk men:Olen hebben voortgebracht, zoodat gij, waarde Schotten, bij 't verlies van uwen Bijbel, at evenmin
als wij op uwe afkomst veel hebt to beroemen.
Vraagt gij of gij amen Bijbel dan waarlijk kwijt zijt, zoo antwoordt een der
jongste onderzoekers, Prof. Dozy te Leijden, in overeenstemming met den Dual
schen Rabbijn Dr. Geiger.
In zijn beroemd (r) werk: De I:rat-Wen te 3Iekta, zegt Dozij o. a:
,,Daar Due eene voorname hand heeft, gehad in de verzameling der OndTestamentische schriften, blijkt Mena hoe weinig vertrouwen zij verdienen als
het historische berichten geldt, die eeuwen, ja duizendtallen an jaren vroeger
zijn voorgevallen. Ook zijn In v. {de boeken van Mores van reel later dagteekening." Dr. Geiger weet ons ook zeker te zeggen, dot dio hoeken tot twee
eeuwen na Christus nog opzettelijk werden vervalscht.
Had het Rationalisme vroeger ook reeds, dergelijk vermoeden ingeboezemd,
de christen Professor en a. joodsche Rabbijn, brengen ons nu op de hoogte en
verzekeren stellig, dat de Israëliten eerst na de Babylonische gevangenschap tot
het gezuiverd Jehovisme als de dienst van den eenigen waren God zijn gekomen.
Zij hebben eerst zekere stecnen en boomen vereerd. Daarna hadden zij de
dienst van Bain en Jellovisine en eindelijk eerst bet Jehmisme alleen, dat Jehova
voorstelde onder de gedaante van een stier of bok.
Abraham is inderdaad ook niet de naam van een man, maar van een God,
en wel van de steen-godheid, dien de Israëlieten oudtijds els hunnen stamvader
vereerden. Het woord Sarah is ook geen vronwentmam het beteekent hol. Do
Abrahams-verhalen zijn uit latere lijden, teen men de mule steen-godsdienst
zoovecl mogelijk poogde uit te wisschen. Zij zijn waarschijnlijk eerst na de
Babylonische gevangenschap opgesteld. De Bag is de godheid geweest, dien do
Israëliten in de woestijn als de hoogste God hebben vereerd. Aan liem was de
tabernakel gewijd blijkens Amos 5: 25 en 26. Ook de 7o daft- en onulat men
dien oorsprong van den Sabbath niet later wilde erkennen, bracht
ai
men dien
met den uittocht uit Egypte in verband.
Wij zonden hier nicer kunnen zeggen, maar wanneer wij er alleen nog
bijvoegen, dat sommigen openlijk erkennen, dat zij geen bepaalde gronden
kunuen aangeven voor een leven na dit leven of zelfs voor liet ammezen Gods,
den is er genoeg gezegd om te doen uitkomen, dat Holland in de eeuw der
negaties niet ten achter blijft. En dit idles wordt, niet alleen uitgesproken in
geleerde en wetenschappelijke werken, maar bijna de coheele periodieke pers
gaat in hare maandschriften oat dagbladen van mike onderstellingen en beginselen
nit, en beroept er zich op alsof zij voldingend bewezen, of als het evenzoo vele
axiomata waren.
Daarom an, \Tudors en Breeders, komen wij terug op
geen wij zeiden:
Wij hebben door Gods genade één Freer, CS geloof, ééne hoop. Wij hebben
dat met onze Vaderen, geleerden en ongekerden, wij alien le mum
Burners als ik min dien edelen Franschman deuk, die daar in een zijner
straten een processie ontmoet en bij de gewetensvraag: vat moet ik doen
zonder mij schuldig le maken aan afgoderij, liet hoogwaardige den priester
uit de hand en over de limning der brug werpt, waarop hij 't Mitmoet; of Ran
dat vrouwtje, nu juist 300 jair geleden, in deze uwe stad met hear veelbeteekenend: „Selma durft gij de mis te lezen en dot zoo dicht non mif,t_oor?"
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dan denk ik ook aan gindschen beer, nu eerst 30 jaren geleden in Holland.
Hij treedt de kerk binnen. Hij dringt door tot vlak voor den predikstoel, Hij
denkt zeker aan liet woord des Apostels, dat de gemeente toeroept, (bit er
swore waken tot hoar sullen inkomen die de kudde niet sullen sparen. Dear
stoat hij. Hij ziet opwaarts en wept op gebiedenden toon tot den prediken
„Wolf kom at" Zooals wel to begrijpen is werd de gevangenis zijn deel. De
vijand had steeds kerker en boei. Dwaasheid zon liet dus wel zijn hem licht
te achten, men hein vreczen dat behoeven wij niet, want de heer is met ons,
j en geweldig in den strijd: Daaroin heft n slechts
de Beer der heirscharen, sterk
op, o deuren, deuren onzer harten, opdat de Koning der are inga. Stoat en
strijd, stoat slechts in zijne kracht. De Heere doet groote dingen. Uwe kerk .
strekt daarvan reeds 100 jaren ten krachtigsten bewijze. Uwe zuster de Vrije kerk,
mu met hear zoo dierbaar als onze eigene en vier vereeniging wij /biddend
verbeiden, evenzoo. Genève, het Wandland, Parijs, ook Amerika langs zoo
diepen weg, maw ougedaeht door God van zijne slavernij veriest, even zoo.
Ook ons Vaderland. De kerk, die wij bij u vertegenwoordigen begon eerst
sedert 30 jaren te ontstaan op soortgelijke wijze als die van Erskine en
Gillespie, maar telt reeds 266 gemeenten. In pleats van ondersteuning van
den Sleet kreeg zij op aandrang der gevestigde kerk, die ons verboden had
niet meer te staan voor de eere Gods, en voor Zijne waarheid ons niet
meer in liet gericht' te begeven, den doop der vervolging, dier vervolging,
die altijd als de moeder der kerk werd geroemd. Ook ons werd zij ten
kroon, terwijl Ikons reeds niemand hear nicer verdedigt maar algemeen men
er zich over schaamt. En zijn mire gemeenten over 't algemeen nog klein
• en onaanzienlijk, wisselt de bezoldiging harer leeraren tusschen de 30 en
150 pound St, met vrije woning, hun getal bedraagt reeds 174. Over 't
algemeen doen zij bun werk ender den kennelijken zegen des Almachtigen.
Armen wcesen en weduwen ~den verzorgd; kerken en pastorijen gebouwd;
en, beluilven in hunne kerken, prediken vele predikanten in verder en minder
ver gelegene buurten in schuren en stollen near het aloude \Veen": ,,maakt de
pleats uwer tent° wijd en dat men uwe gordijnen uitbreide en verhindert liet
niet, want gij suit uitbreken ter rechter- en ter linkerhand en uw sand zal de
heidenen beërven."
Krachtig werkt daartoe mede lure School ter opleiding van toekomstige leeraren met 3 Docenten en 55 studenten. Zoo ook de Christelijke Scholen veer
lager onderwijs, waarvan zij rents een 30ta1 bezit Berens onze Kerk staan
nog andere Dissenters. Een kleiner lichaam van con 20ta1 gemeenten met 10 is
16 predikanten; nog enkele vrije gemeenten, waarvan sommigen oak in Darbistisehen sin: alien krachtens de opwekking •onzer dagen ontstaan. En wat de
Kerk aangaat, die wij hebben verlaten en die men inulalis inidandis de Gouvernements-Kerk kun noemen, er zijn er in den lateren tijd vele leeraren in outwaakt, vole sonderen bekeerd en in 't algemeen is er veel dorst near de levende
wateren. Zelfs eon de Hoogerelsolen vindt men in onderscheiden Fakulteiten
Professoren, die waarlijk God vreezen en voor de mannen der negative wetenschap niet behoeven te wijken. En hoe wij sulks aanzien, kunt gij wel beseffen, .
geliefde lot-, strijdgenoten, die met ons de stem kent van den Oversten Herder
en Leidsman des geloofs, die bet krois heeft verdragen en de schande veracht
en die gezeten is aan de rechter band des troons Gods; die Zijne .sebapen liet
eeuwige leven geeft, niet een er van verloren taut gaan en geheel de wereld
dat lieflijk woord hooren
,,0 alle gij dorstigen, komt tot de wateren; en gij die geen geld hebt komt,
koopt en eet, sender geld en sender prijs, wijn en melk.
En nu, waarde Breeders en vrienden, weest alien gegroet met eeri beiligen
greet. Deukt in liefde en in gebed aan Uwe kleine Zuster in Nederland. Zendt
ten volgenden jaar weer afgevaardigden van Uwe Kerk tot de onze, opdat wij
versterkt mogen worden door bet onderling geloof en weest der genade onzes
Gods en Zaligmakers bevolen."
Mat alien gesproken hadden, beantwoordde de Moderator ons in de incest
hartelijke bewoordingen en verzocht onze broederlijke groat° en gevoelens

van innige toegenegenheid over te brengen aan do Kerken, die ons badden
afgevaardigd.
Ons Verslag nadert den vrijdagavond, dien heerlijken vrijdagavond, voor de
voorgangers der beide kerken bestemd, oin in gemeenschap niet elkander des
rfecren aangezicht to zoeken. Ieder voelt zeker, ant zulk een avond iets
bnitengewoons moest zijn en buitengewone indrukken te weeg brengen. Het
bestuur der Vrije Kerk bad de leeraren en ouderlingen uitgenoodigd di zich
een uur voor dat de openbare samenkomst zon beginnen, in sommigen der aan
do vergaderplaats grenzende zalen te laten vinden tot vriendschappelijk enderLoud. Hoe men malkander daar ontmoette, kunt gij eenigennato beseffen,
wanneer gij U een innigen broederkring voorstelt, die tang malkanders flangezicht en handdruk haft moeten missen, maar die men nu op 't onverwachtst
weer geniet. De honderdtallen mengen zich daar dooreen en er is geen onderscheid. Vrije kerk en Vereenigil l'resbyteriaanseln 't is alles an, an hart en
édne ziel, dat zich nitdmkt als op een feestvierend gelaat. Ook wij bevinden
ons onder de menigte en 't laat zich bijna niet denken hoeveel vrienden en
kennissen ons reeds op 't hartelijkst aanspreken. Het oogenblik nadert en als
van zelve geraken wij in de groote zaal, die van hare soldering do incest nitDementia verlichting doet nederdalen. En nu stelle men rich die zeal voor
met een duizendtal leeraren, vele lionderden van ouderlingen en voorts eon
schare zoo groot als het gebouw met mogelijkheid kan bevatten. En die schare
is daar vergaderd om te bidden, vooral ook met oog op de v'ereeniging von
twee lichamen, die, gescheiden naar den vorm, werkelijk an zijn in leer, tucht
en dienst.
De zeal is vol en er Imerseht eerbiedige stilte. De leiders der bijeenkomst,
non wier hoofd de leden der konnnissien voor de Yereeniging der beide Kerken,
Dr. Candlish van de Vrije Dr. Harper van de Ver. Presb., treden even over
8 uur de zeal binnen. Geheel de vergadering staat op. Dr. Candlish neemt bet
woord. Hij zegt, dat zij, die deze zoo schode en eenparig begeerde vergadering
moesten regelen, hebben geoordeeld, dat Dr. Marshall, Moderator der Ver. Presb.
Synode, eerst de Voorzitterstoel innemen en de bijeenkomst openen en dat principal Fairbairn (1) dan eene rede moest houden; en dat daarna Dr. Begg,
Moderator van de Vrije Kerk den Voorzittersstoel zou innemen en Dr. Cairns (2)
• de vergadering toespreken.
Dr. Marshall neemt daarop den Voorzittersstoel in, leest Ts. 147, waaruit
door de vergadering wordt gezongen. Hij leest Jcs. 11 en 12 en gaat daarop
voor in 't gebed. TenvijI dit gebeurt, wordt Dr. Harper ongesteld, hetzij door
" aandoening of door de groote warmte, die in de nol heerscht, en wordt weggedragen.
Do Moderator zegt hoc gevoelig hij er over is aangedaan niet zijne grijze
haren dezen schoonen annul nog te mogen genieten en verzoekt den leeraar der
Vrije kerk Fairbairn de Vergadering toe te spreken.
Hieraan wordt voldaan in een uitnemend woord over uden toestand en de
verwachting der Vaderlandsche Kerk." Toen de spreker geëindigd had, ging
Mr. Balldatyne van de Engelsebe Presb. kerk voor in 't gebed. Daarna werden
eenige verzen gezongen nit l's. SO en kwain de Moderator der Vrije Kerk
Dr. Begg, iusgelijks begeleid door cenige broeders, binnen en gar de Heer Marshall hem den Voorzittersstoel over.
Daarop zegt de Moderator, dat hem het groote voorrecht te beurt valt,
iemand bij de Vergadering te moeten introduceren, die volstrekt geen introduktie
behoeft van wege de algemeeno hoogachting, die hij sedert long reeds geniet,
Dr. Cairns van Berwick, en nedigt hein uit het woord tot de Vergadering te
voeren. De luisterende menigte boon daarop cone voortreffelijke rede, waarin

(I) Van de Vrije kerk.
(2) Van de Yemen. Preskt. Kett.
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„de toestand der godsdienstige wereld buiten liet Vaderland" wordt geschetst.
Ten slotte bedankte de Moderator de beide sprekers voor hunne eitnemende
toespraken en zeidc, dat hoe inter men den tegenwoordigen toestand der wereld
gadesloeg, men des to nicer aradrongen werd van de wenschelijklichl der Ver
eeniging tier Presbyterinansche halm
Ten slotte zong de Vergaderine Ps. 133, sprak de Moderator den zegen uit en
blijde en goedsmoeds over alles wat de Hem° zijn volk gedaan had, verliet men
eindelijk de zeal. Ook wij moisten Mar ten slotte verlaten, maar twijfelen niet
of Ole bijeenkomst araagt uitnenende vruchten.
't Zal zeker niemand verwonderen, dat er hij alles, wet wij zagen en hoorden
een vuur in ens binnenste °Mill:made en dat wij zeer begeerig waren geworden
ook de Vergadering (Assembly) der -Vrije Kerk te mogen toespreken. Daar
kwam de gedachte bij, dat het, wanneer wij zulks niet deden, schijnen ken,
alsof wij jegens tear Diet broederlijk gezind waren. Teen Onze Synode ons als
hare Romenssie bencinde, kon. zti niet voorzien, welke treffende oogenblikken wij
tbar in liOinburgh juist zonden doorbrengen, man zoo zij 't geweten had, had zij
ons immers opgedragen ook aan e Kerk haar grocte in den Mere over te brengenP
Maar hoe zouden wij 't dan scrantwoorden, indien wij niet het uiterste Odell
om ook tot hoar het woord te mogen richten? Ook de andere afgevaardigden
die in de V. P. Kerk gesproken hadden, zonden dear spreken.
Deze en dergelijke gedachten openbaarden wij aan deze en gene vrienden.
Allen waren van 't zelfde geraden. Niemand twijfelde of de Breeders der
Vrije Kerk zouden, ook zeer gaarne ons ontfangen.
Onze gastheer stelae ons veer die zaak met Dr. Harper te bespreken, bij
wicn wij den volgenden umandne op het diner gevraagd wren.
Tegen dc gewoonte in moesten de Synodale zittingen der Ven PresIL Kerk
worden verdaagd tot de volgenle week; en, dear de meeste leeraren in henna
gemeenten moesten wezen, was er' 's Zaterdags gene voortzetting der Synode.
Onze vriendelijke gastheer stelae ons roar dien dag met hem near zijn buitenpleats to rijden en verschafte ms een recht genegelijken dig. Zijn Luis op
een hoogen berg, had liet nitzielt tegen eon, die nog reel boner was en welks
opperste zich verhief Leven de hag drijvende wolken. Alles was daar comfortable,
nods men 't bij een Schotsch Gentleman verwachten mag.
's Zondags smorgens bezochten wij de Zondagsschool van onzen gaitheer; en
boorden damn in de kerk van Dr. Thomson. die van huis was om de Synod°
der Wahlensen bij te wonen, eta leeraar, wiens naam wij ons niet herinneren,
die een preek hield meer bepathl voor bet opkomeud geslacht; 'siniddans Dr.
° Dr.
FiSell van l'arijs en 's arenas legaven wij ons weer naar de concertzaal.
Simson, Prof, in de medicijnen louden wij dear in den Voorzittersstoel en nevens
hem h of 5 mermen om te nun eene bijeenkomst In leiden, zoo eh ook Richard
Weaver er velen houdt. De zaal was weer vol met mensehen. Oder de sprekers
en bidders — mannen die kraelnig bekeerd en als 't ware midden uit de wereld
gerukt wren I
beyond zich o,k een Lord. Beurtelings spraken of Laden zij.
Dergelijke bijeenkomsten zijn aft opwekkend en stichtend, en wij wenschten ze
zeer ook in ons Vaderland. Diurtoe uitgenoodigd, blijft 1113, die lust heeft na
het eindigen der vergadering tun zijn zielstoestand aangesproken te worden,
slechts op zijn pleats zitten. Menig oogenblik, dat voor de eeuwigheid van
beteekenis b, wordt er dan nog gesleten en menig woord door een hongerende
ziel tot hare vertroosting gehoord.
verlangen vernomen of bij deelde
Dr. Harper bad intussehen manwelijks
het mede aan een leeraar der Vrije Kerk, die ;net ons bij hem het middaginad
gebruikte eis nam op zich die rule in orde te 'brengen. Ten beboorlijken tijde
milfingen wij Jan ook een Irietjt van den Convener der koloniale en vastelandskommissie, waarin CMS bericht werd, dat onze komst zeer aangenaam zon zijn.
Ook bier was liet donderdagmond, dat de rapporten betrekkelijk =ding etc.
werden gelezen en traden daarna de onderscheidene sprekers op. 't Waren
dezelfden als in de Ver. Presb. Kerk. Toen de beurt aan ens gekomen was,
vroegen wij weer vrijheid mu deer tusschenkomst van onzen tolk het woord te
mogen rumen. Wij spraken ongeveer aides:
e
•
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wij liet voorrecht vrijdagavond in deze zelfde zaal tegenwoordig te
wezen, onvergetelijk blijft ons dat &ogenblik. Do grooto Hoogepriester des
Nieuwen Verbenas bail in de dagen zijns vleesches: Yoder ik wil, dat zij alle
tq.n zijn, gelijk gij in mij en ik in u;' en daar zagen wij it met ewe duizend.tallen hier to mien, om als zijne jongeren bean te sineeken die bede to vervullen.
Wij hoorden uw gebeden en toespraken en verecnigden ons met u voor den troon.
Kan. het u venvonamen, dat mij een innige begeerte voelden ontbranden ook in
nw midden onze mond, te mogen openen en getuigenis te geven van onze gemeenschap met u in den Mere Jens Christus? 't Is waar, wij worden, door onze
kerk niet gezonden tot de Uwe, maar tot de Vereenigdo Presbyteriaansche,
met wie wij in de laatste jaren in aanraking gekomen waren. Maar onze kerk
wist niet en kon vooruit niet weten, dat wij de omstandigheden. tiler vinden
zouden, gelijk zulks 'werkelijk het geval is. En voorzeker zouden wij niet
weten hoe ens te verautwoorden, hetzij dan voor ons eigen geweten, hetzij
voor onze kerk, .indien wij niet nits de uiterste pogingen hadden aangewend
de gelegenheid er toe te verkrijgen. Door de tesselinkomst van onzen waarden
vriend Dr. Harper en do voorkomendheid van ;men Moderator hebben wij dat
echter niet noodig gehad; want nommelijks hadden wij onzo begeerto er toe
geopenbaard, of met de meest mogelijke welwillendheid werden wij ontfangen,
staan thans reeds op deze liefelijke plants en maken ons gereed it toe to spreken.
•En nu Breeders, kwanneer de Ilene de gevangenen Sions wederbreugt, zijn
hare kinderen doorgaans als die droomen. Hun mewl wordt dan vervuld met
lachen, hun tong met gejuich." Ook wij hebbeu, zulk een tijd beleefd, Gij,
7ecowel als tij. Daar wordt echter bij een van de propheten gevraagd of een
natie kan geboren. ~den op Cen dog, een volk in en oogenblik? en zoo gaat
bet doorgaans ook met de Kerk van Christus. Van hart tot hart en van Luis
tot huis placid zij side slechts le ontwikkelen en van lieverledo te openbaren;
maar, wanneer wij zien wie gij zijt en boa God almachtig U in het leven riep,
dan zeggen wij: daar week het van den gewonen regel af. Die Kerk, do Vrije
Kerk van. &hotbed, in een oogenblik stond zij dear, op cut enkelen dag trad
zij, — en trad zij greet en aanzienlijk, — in de wereld te voorschijn. Onmogelijk is liet ons uit to drukken, wat wij gevoelden, tom de mare daarvan .
door ons vernomen werd. En ton wij vernamen, dat het de Koninklijke
heerschappij van Christus was, waarvoor Gij in Gods kracht den strijd heat
onze verbazing, dankzegging en bewondering al boozer en.
aangebonden,
hooger. Gij zult dit zeer goed begrijpen, wanneer wij 13 cenigemate zullen
hebben bekend gemaakt ;net onzen oorsprong, met hetgeen wij zijn en zoeken.
Een tiental jaren, voor dat God Uwe Kerk in het levee riep, deed hij 't ook
de onze. Zij is even als de 'Uwe, vracht van dice levenwekkenden adem des
Heiligen Geestes, tegenover dien des ongcloofs en der tereldzin, die allenvege
zijnen welaadigen invloed voelen laat; en de aanleiding or toe was ook bij ons
- geene andere, dan de strijd voor de Koninklijke heerschappij van Christus in
't make zijner gemeente. Zij geeft zich den name van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk. Dien van Gereformeerd, °mild zij niets enders
is of wezen wil dan de voortzetting der Kerken der Hervorming in Holland.
Dien van Afgescheidene, omdat zij bij hear Mignon nit de Gonvernements
Kerk verklaarde overeenkomstig hare belijdenis rite verwerpen alle menschelijke
vonden en wetten, die men zon mogen invoeren mu God te dienen en do
konsciention to laden in wat manier het ook zoude mogen zijn en daarom
zich af te scheiden van degenen, die niet van de kerk zijn." (1). Zij houdt
dan ook de aloude belijdenissebriften der Hervormde Kerken in Nederland hoog
omhoog en kleint er zich bij reniimming aan vast. Hare tucht en dienst is
zuiver Presbyteriaansch. Wij hebben leeraren, ouderlingen en diakenen. Wij
hebben onze kerkeraden, klassen, provintiale en algemeeno Synoden. Op do
vraag, of wij juist noodig Leaden ons af te scheiden, wordt het antwoord bij
(1) Zie art. 27-29 der Ned, konfersle.
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ons, even als hier, verschillend gegeven, en thans in bijzonderheden daarover
to treden, dit zou zeker veel to veel van uwen tijd gevergd zijn, maar een
paar opmerkingen zullen ook genoegzame inlichting geven. Onze groote stagsman Groen van Prinsterer, CR dien wij 't ons eene CeVC en voorrecht rekenen
onzen vriend en broeder to noemen, verklaarde ten jam 1837 in cone uitnemendo
brochure: de Afgescheidenen hebben zich afgescheiden van het kerkgenootschap
om to kunnen blijven bij de Kerk. Hij voegde er bij: „mijns inziens ten
onrechte." Rekent men hem in 't algemeen een Juan van strikte waarheidsliefde en juistheid in zijn oordeel, hij kan in dezen zeer zeker niet gerekend.
worden partijdig voor ons to getuigen. Op de vraag wat hij door » kerkgenootschap" verstaat, in onderscheiding van „kerk" is zijn antwoord hetzelfde, wat
wij er door verstaan. Het is de vorm, do vormelijke daarstelling van 't geen
onze eerste Koning uit het lads van Oranje na do verdrijving van de Franschen
in 1815 aan ons Vaderland gat op kerkelijk gebied. Die Koning meende het
goed. Do kerk, die vervallen- kerk oprichten en bare bijna niet bezoldigdo
dienaren geed bezoldigen, ziedaar zijn oogmerk. Hij begreep collier niet, dat
,
de kerk geen staatsmachine is. Hij meende haar wetten en inrichtingen to
nweten geven en gaf hear die bepaald naar zijne wijsheid. Hij benoemde een
direkteur voor die zaken en cal Synode, zonder er erg in to hebben, dat dit
ten cenemale indruischte tegen den regel door God gesteld. Er waren wel twee
klassikale vergaderingen, die hem waarschuwden, en, als eenmaal de priester
Azarja den Koning Uzzia beriepen:
„Slant nu' handen, o }Conine, niet aan de arke des Heeren," maar het eenig
antwoord dat daarop zijnerzijds gegeven werd, was, dat hij die klassen bevel
zich te ontbinden, terwijl zij, helaas, slap genoeg waxen om het to doen.
Die inrichting nu noeuit Green van Prinsterer, en wij met limn, het Kerkgenootschap. In dot genootschap leefden ook wij, inaar bij 't handhaven van
de waarheid tegenover den leugen, bij 't handelen naar de beginselen der Goreformeerde kerken, geraakten wij in konflikt inet de kerkelijke reglementen en
handhavers daarvan en werden onderscheidene leeraren in onderscheidene oorden
onzes Vaderlands, near aanleiding van onderscheidene gebeurtenissen en op
onderscheidene tijden, maar binnen weinige maanden, ontzet van hunne bedieningen. Dit gebeurde in de jaren 1834-1830.
't Een en miler gaf aanleiding, zeggen wij, tot het ontstaan onzer gemeenten,
doch ook slechts aanleiding er toe, De ware oorzaak lag in do vijandschap der
ongeloovige en licersehende partij tegen de waarheid. Dat de waarheid bij vernieuwing gepredikt werd, kon zij niet dulden. Een groot getal van gemeenten
openbaarde zich dim ook weldra over geheel de uitgestrektheid van ons Vaderlaud. Vonden die gemeenten bij hear eerste optreden geweldigen tegenstand en
zelfs vervolging, bij 't ophouden der laatste is ook de eerste veel verminderd
en nemen zij van jeer tot jaar too in aantal en kracht. 't Getal onzer leden
wordt thans op 70,000 geschat. Dat der kerken bedraagt 206, dat der leeraren 174. Ook hebben wij een Theologische school met 3 leeraren en 55
studenten, alsmede een 301a1 scholen voor lager Christelijk onderwijs.
Op de vraag of de kerk, het lichaam der kerk, als zoodanig, die wij verlaten
hebben. nog eene belijdenis heeft is het antwoord: geene; ten zij dan, dat men
dit bare belijdenis rekent, dat zij belijdt er geene to hebben. Men kan dan
ook in dezelfde kerk op denzelfden predikstiel twee en sneer onderscheidene
predikanten hooren, die inalkauders kollega's zijn in al hun werk, waarvan do
een b, v. de opstanding en hemelvaart van Christus hartelijk gelooft en krachtig
verkondigt en de ander openbaar verklaart, dat dat alles wear vroom bedrog
is of legende.
Er is echter ook billion ohm kerk allenvege veel opwekking. Kog manr weinigo
been geleden vergaderde een tal van 00 ii 70 predikanten van dat kerkgenootschau, na reeds meermalen dit te hebben gedaan, maar verklaarde thans openlijk: .
„Zooals het thans is, kan liet, mag het niet langer blijven. Wij zeggen de
gehoorzaamheid op aan elke wet, die ons verhindert overeenkomstig onze belijdenis
te leven, en wij zullen, ook tegen de reglementen in, de gemeenten die onder
de macht van ongdoovige leeraars zuchten, bijstaan."

Zij richten ook een Gymnashun op tot opkweelting van jongelingen voor de
Theologische studiën en spreken er van om rich aan do Akatleinien te onttrekken, waar alles verpest en verward is. Verliest en verward zeggen wij, bowel
dit Met wegneemt, dat ook aan die Altatlemién professoren zijn, die waarlijk
God vreezen en krachtig voor de waarheid uitkomen.
Wij hebben zoo even gezegd, dat onze Kerk ook reeds een 301a1 scholen voor
lager onderwijs bezit. On} dat gezegde duidelijk to maken, woolen wij hierop
even terug komen. De toestand van het lager onderwijs is in ons land deze:
Tallooze scholen, die in de dagen onzer Vaderen van de Kerk waren uitgegaan,
bedaten allerwego het land. In den tijd des ougeloofs liet do Kerk die scholen
bijna allenvege los. Als een verwaarloosden en oubeheerden boedel trok het
burgerlijk bestnur zich die in 't begin dezer eenw aan, maar 't was de eeuw
des ougeloofs die zulks deed, het begin dezer eeuw. „Gecne andersdenkenden
ergeren," ziedaar het voorschrift, dat zij bet Christendom gall
Gedurende de eerste helft onzer eeuw, is die zaak bijna zoo voortgesleurd
tegenover de vele klaehten, zoowel van ons als van de lloomschen; maar ten
jare 1857 is er een wet op het schoolwezen in 't leven geroepen, die dat voorschrift, die die leas onvoorwaardelijk als Wet sanctioneert. Van dien tijd af
• wordt de Wet strong toegepast en moet het Christendom als zoodanig bepaald
van die school geweerd worden. Gij moogt er niet langer }net nicer eerbied
van den Hence Jezus Christus spreken, den van een Rabijn of van Socrates;
en geen Roomschgezinde, geen Jood, geen Moderne mag er worden geërgerd.
Dat mike scholen geene Christelijke scholen zijn, geen scholen wear Christenen
zich flied° kunnen of mega behelpen, hetzij dan voor aide zelve hetzij voor
hun volk, is zoo klaar als de dag. Christelijke scholen daartegen oprichten,
ging vroeger echter zeer moeijelijk, wear sedert liet jaar 1857 is dit bezwaar
opgeheven. Wanneer een onderwijzer den vereischten rang beat en een bewijs
van goed zedelijk gedrag, dan ken hij, waar hij wil on door uien ook gesteund,
een school oprichten. Onze gemeenten bevEjtigen zich er dan ook op, gelijk
de nood er ook toe dringt, Christelijke scholen op to richten on gelijk wij
zeiden, door onderscheidene gemeenten zijn er reeds een 30ta1 daargesteld.
Allenvege vereenigen zich Christenen tot de daarstelling van zulke scholen,
en bestaan er werkelijk reeds 138, terwijl nog vele anderen mogen worden
verwacht.
Maar dit niet alleen. Ouder de leiding van onzen uitstekenden staatsman
Groen van Prinstercr is eene vereeniging opgericht van Christenen, die reeds
3300 leden telt uit de onderscheidene Protestautsche geziudheden en 1000 begfinstigers. In de 4 eerste manden van dit jaar waren bare inkomsten reeds
geklommen tot f 20,000. Werd daartegenover op onze vergadering in April jl.
gehouden een te kort te gemoet gezien van f 2000, on zou menigeen dit als
een ongunstig teeken beschouwen, de Christenen in Schotland denken or zeker
anders over en zullen liet met ons wel als een gunstig beckon beschouwen;
indien men in de zaak des Muni meer durft uitgeven, den men heeft ontvangen.
Deze verccniging richt echter geene scholen op. Waar die opgericht worden.
en men zulks verlangt, daar ondersteunt ze. Zij oudersteunt ook onderwijzers
en kweekeling-mderwijzers, zoowel als Christelijke inrichtingen tot hunne opleiding. In de hand van God is zij en kan zij nicer en nicer een uitnemende
kracht worden ten goede, want met Luther moeten wij zeggen:
OM men de Christenheid weer op do been helpen, dan moet men met de
„jeugd beginnen."
•
En 'nu, Vaders en Brooders, weest hartelijk gegroet en dér genade bevolen.
God almachtig, de God Abrahams, 'seeks en Jacobs hoede U. Mj bide U
verder op do baan, waarop Hij U braelit en waarop Gij met zooml vreugde
wandelt. &Mitt Zijn naam ems dient den Mere Jezas Christus in liet Evangelic,
Hem die ons kocht niet met good of zilver, maar met zijn dierbaar bleed. Gij
hebt reeds veel gedaan, niet alleen tot verbreiding van Zijn Woord, maar ook
tot opwekking van anderen. Ons althans, Hollanders, — die voor weinige jaren
niet veel wisten van iets te geven voor 's Hecren zaak, gewend als wij waren
om to leunen op de ondersteuning van het Gouvernement en de interesten van
•
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goederen, door vrome vaderen. gegeven I — het voorbeeld van do Selibtten en
do Engelschen heeft ons leeren geren en leert het ons nog, zoodat ook in dezen
veel vooruitgang hij ons is. Gedenkt onzer Kerk in liefde en voor den troon
lijk dank, Waarde Moderator, voor do gelegenheid ons roeder genade.
Edina, deze Vergadering to hebben mogen toespreken.
En nu ten slotte nog een woord, dat wij als de vervulling van cen door colon
long gekoestenlen wensch met blijdschap 15 menu toeroepen:
,,Het kleine Holland is reeds bezig do bijeenkomsten der Evangelische Mliantio
voor to bereiden en noodigt de Christenen uit de gelteclo wereld vriendelijk uit
die ten jam 1806 te Amsterdam (of in den Haag) to komen bijwonen".
Ook in deze Synodo (Assembly) werden de toespraken der Buitenlandsche
Afgevaardigden en der Broederen nit Holland in 't bijzonder door den Moderator
op 't liartelijkst beantwoord en zij verzocht de gevoelens van hartelijko gemeen.
schap cit belangstelling der Vrije Kerk in de hunne hoar over to brengen.
Ook deze avondstonil was ons greet en wij twijfelen niet of zij zal dienstbaar
worden in Schotland meerdere bekendheid- to seven met den godsdienstigen toestand van ons Vaderland.
Wij hebben. "getracht do waarheid to vermelden en neck ter ecno noch ter
andere zijde ons schuldig te maken aan overdrijving of verkleining der genade
Gods. Noch in deze noch in de andere Synode spraken wij een enkel woord
over Rome. Niet dat wij met opzet zulks nalieten, maar wij hadden reeds reel
over Rome geltoonl uit den mond van onze Emmett° breeders. Zoo zeide
Dr. Fisch, dat liet zijne voile overtuiging was, „dat liet met liet Papisme (Popery)
in .de harten - der Pr:limbo Natie uit is, e'n dat er dadelijk een honderdtal
gemeenten. zonate ontstaan in plaatsen wear thans geen enkele Protestant is,
' leeraren to leveren t" En wat onze
indien assen maar in stoat was zoovele
overtuiging aangaat: wanneer men het maar vrijlaat, zoo als in Noord-Amerika
dan kan Rome niet tierce. Het doet zulks het best, wear het aan de eerie zijdo
niet al te vrij gelaten wordt en aan de andere uit 's lands kas bezoldigd. Do
vrijheid kan het zomnin verdragen als het licht. Wij vertrouwen, dat de Heer
zelf wel met Reine zal afrekenen en liet verdoen door den adem Zijns meads.
Na dozen stond nu rekenden wij onze tank volbracht. Hartelijke uitnoodigingen op Breakfasten en Dinners getuigden van do hartelijkheid onzer Schotscho
trienden, Een er van mag niet onremeld. blijven. Het was dat bij den Gekommitteerde voor de Buit. Zending der Vrije kerk van den laatsten vrijdagmorgen.
Aldaar tech hoorden wij nog een uitnemend verslag over Italie, aimed° een
over Hongarije.
Op driegend nanzock van onzen gastheer spraken ook wij nog de ten getale
van meer dan 100 nainvezige gasten dear verzameld toe, en wezen op het
onSchatbaar voorrecht der genade Gods in Christus Suns al zijn volk bewezen.
Het Breakfast van den Moderator op zaturdag morgen moesten wij zelfs opgeven,
omdat wij vr den deg des Huron en zonder al to zware kosten gaarne to
Louden wilden arriveren. Op onzen tocht behoedde ons de Mere. To Londen
waren wij in bet Private hotel gelogeerd van den Heer Stabb N. 24 old Fisch
street, dat wij om zijne goedkoopte en Christelijk huiselijk verkeer al onzen
vrienden aanbevelen. Wij bezochten Ds. Schwartz, die ons met geheel zijn gezin
zeer hartelijk °Mang, en na 'woensdagmorgen bij het aanbreken van den deg,
de Vaderlandsche kust en den toren van het aloude Bridle voor 't eerst weer
to hebben gezien, bevonden wij ons in den lobp van dienzelfden deg ender
Gods vriendelijke leiding weer in mace Intisselijken kring, blijde en goedsmoeds
bij de licrinnering, min Mint goede dat de.:11cere ons laad doen zien,
-.
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rommissic (ad hoc),
H. DE COCK.
A. BRIDDIELIWIP.
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